Naš iseljenik Pasko Baburica
Mato Mojžaš

Životni put Paska Baburice, koji je prikazan u prošlom broju povezan je sa svestranim radom i djelovanjem.

POLITIČKA AKTIVNOST PASKA BABURICE

Vijest je da je Austro-Ugarska navijestila rat Srbiji i da je stupila u oružanu borbu odječenu u svim naselbima Južne kao i Sjeverne Amerike, gdje god žive naši ljudi. Iako ranije u Južnoj Americi nije bilo nekih većih organizacija koje će čvršće povezati naše iseljenike, ipak su se sada naši svi na okupu, povezala ih je jedna patriotska jugoslavenska misao koja je u njima razbukala rodojubive osjećaje, a mržnju protiv neprijatelja i okupatora naših naroda. Nastaje živo interesovanje, dogovaranje, priča se o održavanju prva maha, pa svakodnevno sastanak. Razvijaju se ideje i svak daje izražaj svojim osjećajima i organizira se akcija za pomoć našim narodima koji se bore za njihovo oslobodjenje i ujedinjenje. Počinju se sakupljati materijalna sredstva za vojsku, kao i za humanitarne i socijalne svrhe. Austro-Ugarska, je odmah po objaviti rata upušta agente u Južnu Ameriku koji su među našim iseljenicima vodili propagandu i vršili zastrašivanja. Međutim, kompaktnost i odlučnost naših iseljenika, koji su zadojeni ljubavlju prema svojoj domovini, razbila je sve namjere neprijatelja.

Pasko Baburica s Franom Petroviničem i Mihom Mihanovićem povezali su naše iseljenike u jedinstvenu i uporenu borbu za oslobodjenje i ujedinjenje naših naroda. Neumornim nastojanjem i radom, na razne načine, stvarala se organizacija za pomoć koja se ispoljavala u materijalnoj i moralnoj poduči, i u aktivnom učestvovanju mnogih u dobrovoljcih jedincima koje su odlazile na front u Evropu u sastavu jugoslavenskih dobrovoljkih jedinica ili u sastavu savezničke vojske.

U Buenos Airesu održava se narodna skupština Srba i Hrvata 3. kolovoza 1914. na kojoj se manifestira sloga i zajednički stav kidanja veza s Austro-Ugarskom, a stavljanje na raspoloženje svih svojih snaga i mogućnosti za pomoć jugoslavenskim narodima.

U Antofigasti vodi se otvorena politička aktivnost. Održavaju se sastanci, skupštine, izazivaju se leci, proglasi; sakupljaju se dobrovoljni pričozi za Jugoslavenski odbor i njegovu akciju u Londonu.


U organizacijom Jugoslavenske narodne obrane osniva se i uređenje njenog glaslja »Jugoslavija« u Antofigasti 1915. koje je poslije velikog zbora siječnja 1916. preselilo u sje- dište uprave Jugoslavenske narodne obrane, u Valparaiso, i glasnik nastavio s izlaženjem pod novim imenom »Jugo- slavenska država«. Počasni predsjednik uređenja je Pasko Baburica. U Buenos Airesu izlazio je list »Jadran«, a u Punta Arenus »Jugoslavenska domovina«.

Ostvaruje se u svakom polašanju naših iseljenika, kao i u razvijanju njihovih pravaca i želja za svestranim radom i djelovanjem. To je i osnovna osnivačka misao.”

Veliki narodni zbor u Antofigasti — Chile 21. — 23. siječnja 1916. g. — Izastanac organizacija Jugoslavenske narodne obrane i predstavnici južnoameričkih republika: Chile, Argentine, Bolivije, Peru, Brazilja, Uruquaya i Paraquaya.
koju je tada odigrao Pasko Baburica s Vijeskom od Mos- 
rom, Francom Petrinićem, Mihom Mihanovićem, Matom 
Galufom, Markom Cikaršiću, Ljumom Mitrovićem, Petrom 
Bradanovićem, Lukom Bonacićem i ostalim, povezali na 
ir iseljenike južnog kontinenta Amerike, koji su velikog 
udjela doprinijeli i mnogo zaslužili za ostvarenje davne 
je i ideala naših naroda.

Radi svojih velikih zasluga Pasko Baburica je imeno 
nal članom Jugoslavenskog odbora u Londonu. Njegove 
zasluge za našu narodnu stvar su izvanredne. Vicemajore 
patne i ideje naše ga našli su na snažnu podršku u 
Pasku Baburici, koji je unatoč onemogućenjima u 
svom ophthalmologiji predvodio jugoslavenske iseljene 
južnoj Americi u ujutro borbi i radu za oslobađanje i 
upisnu podporu jugoslavenskih naroda. Sam je lik 
prozirno mnogo, dao je na desetke tisuća dolara, ju 
ajno, Narodnom fondu i Jugoslavenskom odboru, 
omo 
guajući mu uspješno djelovanje i provođenje akcija u 
borbi protiv Londonskog pakta, na spašavanju Dalmacije 
na 
ištem na dždžan mijenja za opću jugoslavensku stvar 
rost. Dr. Trumbić, H. Hinković, F. Supilo, Dr. Lj. Leontić 
a ostali predstavnici Jugoslavenskog odbora imali su 
vom radu snažnog oslonca u našim iseljenicima, koji su 
širom Južne Amerike bili svrstani u organizaciju Jugosla 
venske narodne obrane na čelu s Paskom Baburicom. Pasko 
i u ime naših iseljenika učinio mnogobrojne telegrame, 
memorandume i proteste Walsom, Clenencem, Sir Greyu, 
loyd Georgeu i drugim tražeci oslobađenja svih naših 
kravja i pravilno rješavanje težnji Jugoslavenskih naroda. 
Članovi Jugoslavenske narodne obrane njošu žalili truda, 
sve su davali, novac i vrijeme. Pomagali su Jugoslavensku 
obrod u Londonu i do 1920. dali su svojim miliion 
okolama kao pomoć jugoslavenskim narodima u Staroj 
dovinici. Za vrijeme drugog svjetskog rata obnovljena je 
jugoslavenska narodna obrana koja je pomoću patriote 
holocaustu borbu naših naroda za oslobađanje. Organ 
acija je imala sjedeće u Santaju s 18 ogranka na po 
ručju Chilea.

Iako je Pasko bio zaposlen mnogogodišnjakom trgovskim 
plolovima, pronalazio je vremena i imao je volje da 
aktivno sudjeluje u raznim patriotskim, kulturnim i 
sočaštima društvenima čitavog svog života u Chileu. Pomagao je osni 
ivanju i rad kulturo-prosvjetnih društava i inzustarja: 
jugoslavenskog sokola u Antoñafagi, koji je osnovan 1917, 
jugoslavenski dom osnovan u Antoñafagi 1929, te ostalih 
dovina, kluba, čitaonica, sportskih i dobrovoljnih dru 
štava i organizacija u raznim gradima Chilea. U suradnji 
Mihom Mihanovićem osnovan 1927. Jugoslavenski bira 
informacije u Splitu. Učestvuje u prijenosu arhiva Jugosla 
venske narodne obrane u domovinu i pomaže njegovu 
sećanje.

PASKO BABURICA GRADITELJ I DOBROTVOR

Baburica, Lukošin i Petrićinov vode glavnu trgovu 
in Antoñafagi. Oni su kao poduzetnici u društvu s 
Mitrovićem izgrađeni luku u Antoñafagi u kojoj je utro 
leno dvije milijarde oneždi na jugoslavenskim krnima. Nali 
iseljenici učestvovati u izgradnji grada i luke Antoñaf 
asta, jer su u njoj videle buduću veliku luku na Pacificu, 
preko koje će se razvijati trgovina iz susjednih država 
urbanog dijela Chilea.

Pasko Baburica mnogo je doprinio svojoj trgo 
vini, trgovinske flote i industrije u republici Chile, a po 
veda togaj davao je priloge i veće iznose za humanitarne 
socijalne svrhe. Svima svojim kupcima i ureduje ured 
lagan park »Oliver« u Valparaisu, uz uzornim voćnjacima, cvi 
jecima, s vilama i malim jezerima. Podiže škole i druge 
ustrojove.

U nakrećenim dijama nemira i financijske krize 
Baburica je svojim utjecajem i novčanim sredstvima 
pomogao republici Chile. Kolika je bila njegova snaga i moć 
može nam poslužiti citat engleskog lista »Chicago Tribune« koji 
dsadiri: »Pasko Baburica, jugoslavenski iseljenik koji se 
svojim radom podigao iz siromašice do srca i uspjeha 
iz severnim pampama salitre, danas je najjača sila iza scene 
i čileanskoj vlasti. On im mnogo razloga da bude zado 
voljan dok narod pozdravlja i odobrava vodama čileanske slobode. Don Joan Esteban Montero koji ima najveće izgled 
a da će biti izabrani predsjednikom republike, njegov je 
povjerljiviji savjetnik, a Don Pedro Blanquen, kandi 
dat za ministra finanaza, je glavni sekretar. Obdo 
ica su bili njegovi suradnici kroz mnogo godina.« Baburica je bio glavni akcioner Narodne čileanske banke (Banco 
nacional de Chile) imajući u njoj 51% udjela, te je dikt 
rano financijskom politikom u zemlji.

Pasko je od ribara, radnika, trgovackog pomoćnika, 
alog trgovčića i posjednika, postao veliki industrije 
hodnik, brodovladnik, ali i dobrotvor. Veće Lujaks s 
kom je doputovao u Chile više puta ga je savjetovao 
a da se ne upušta u veliku trgovinu bojići se neuspjeha. Na 
sto joj je Pasko jednom prigodom odslovio: »Pa što, s 
jakom preko ramena i srebrnim lančem dok sa sam ova 
cko, tako se mogu i vrati na Koločep.« Bio je odvra 
veliki optimist i neustajljiv u sprovođenju svojih pla 
nova i odluka. Čitav vrijeme nije zaboravljao svoje naj 
milije u Starom kraju, već se stalno dopisivao i slov 
čane pomoći, ne samo svojima, nego blizoj i daljoj 
redini i siromašnim obiteljima na Koločepu. Čim je razvio 
posto i stvorio materijalni oslonac, poznajte je brata Vika 
de do k njemu. Vicko se osećao i 1895. optužio s 
skaptenom Ivo Soletićem s jednom brodom na jered. 
radio je na Paskovom posjedu i ostao do 1911. godine. 
Tada se vraća i Koločep. Podigao je i uredio svoju rodnu 
kuću 1913. Ponovno se povrata u Chile 1921. sa željom 
da pohodi brata s kojim je surađivao i da se dogovori 
se vini pomoći Starom kraju. Na putovanju teko oboli i 
ime u 1944. godini života u Valparaisu 18. veljače 1921. 
godine. Dok je živio na Koločepu bio je predsjednik skol 
skog odbora, radio je na prosvjetnom polju i osnovao je 
Drustvo za poljoprivještavanje mjesta. Tijelo mu je preneseno 
na Koločep jednim brodom Jugoslavenskog Ljorda.

Sjećajući se svoja mjesta Pasko je želio da doprinesi 
ko i za njegovo unapređenje. Ostalo mu je u, sjećanju 
ako je trebalo lađom od obale dolaziti do broda, koja se 
stavljala na sredini luke, jer nije bilo pristaništa. Odlu 
čio je da podigne pristanište, gat i čekaucomico. To je i osv 
zo 1924. godine. Mjehani su mu u znan zahvalnosti na 
čekaucomico uzidali spomen ploču s natpisom: »Pristanište 
sjedio Pasko Baburica 1924.« Veće puta služio je veće svete 
ovaca za popevak puteva i crkava na Koločepu. Sagra 
de je put do Donjeg Cela, pa oko luke (plaža Igalo).

Gradski zvonic u Dubrovniku koj se podijen 1840. godine bio je uslijed potresa 1667. i kasnije oštećen, tako da je prijetila opasnost da se sruši. Tokom stoljeća poduzimane su mjere da se nadegradinju oko njega na neki način zaštići i osigura od daljnjeg naranjanja, ali 1929. godine, ujedno manje potresa osjetilo se veće naranjanje gornje dijela, te sredinom 1906., na prijedlog stručnjaka, donesena je odluka da se zvonic do polovine sruši.

Pune 22 godine Dubrovčani su čekali obnovu zvonica. Željeli su ga obnoviti, jer je svača u tome podela utrasc grada i značaj historijskog spomenika.

Bečio je bilo šetati u Stradun radam a ne vidjeti zvonic, ne čutiti i vidjeti kako ‘zelenici’ udaraju u zvono i otkucavaju sate. Zamišljalo se kako da se otpočne s akcijom prikupljanja priloga, da bi se došlo do nekih sredstava. Tu zamišljuje se zvono, puno zanosa i nade u uspjeh.

Dr. Ljubo Vojnović početkom 1928. godine. Najdomet se podobio velik interes i silna ljubav prema starom gradu. Svaki je zagovarao i podsticanje. Stvorila se poštovana zajednička snaga koja je istekla iz velike ljubavi Dubrovčana na očuvanje i obnovu starih historijskih spomenika. Osnovan je odbor i počelo se s prikupljanju prvih priloga.

Odluka za obnovu zvonica bila je izražaj želje svih Dubrovčana, ali teško je doći do potrebnih sredstava, koja su bila velika, pa je to članovima odbora zadavalo brige o budućim rezultatima koja je pokrenuta.

Najdomet stiže vijest od Paska Baburice iz Valparaïsa, kojemu je također upućena odbor o akciji odbora za obnovu zvonica. Paskova poruka je glasila: 'Nek vas ne biju daljnje brige oko obnove gradskog zvonica.Odločio sam, da ja nonsim čelidi trošak obnov. Obnova zvonica bila je moja dana želja.'

Odražavao se mnogim zvonicu brzinom promirila se gradom, koja je od usta do usta, stvarala raspoloženje i neizmjernu zahvalnost Pasku Baburici.

Odbor je odmah stupio u užu suradnju s Paskom, brzo su izvršene sve pripremne radnje, počelo se s rješenjem donijet dijela zvonica i iz temelja s obnovom zvonica. Radovima je poduzeto poduzetnik Dožider Vlaha. Gradom su se poslovi ili poduzetnici s ovim podužmatom. Događaji su glede kako radovi napreduju i svakome se na licu održavala radost i zanos. Proslavile su sedmice, udareni su temelji, pa kamen po kamen, podigao se zvonic visok 30,50 metara. Postavljeni su 'zelenici' i zvono, i otkucasi su se opet razlagali gradom na veliki radost i zahvalnosti Dubrovčana koji su dočekali da se na inicijativu odbora i dobrotvorosti Paska Baburice obnovio zvonic historijskih ukras našeg građa. Koncem 1929. zvonic je obnovljen, a svečano otkrivanje izvršeno je 2. veljače 1930. uz prisustvo velikog broja gradonačelita. Tom prijedom govorio je predsednik odbora Dr. Miloš Števenčević, koji je svoj govor završio riječima: 'Iz harnosti i ljubavi prema dobrotvoru odbor je na obnovljenom zvoniku postavio ploču s natpisom: Dareživkuše Paska Baburice zvonic obnovljen MCMXXXIX — da se služi velikom dobrotvoru na današnji dan i daleku, a sadržanim i budućim narednicima kao dokaz što je kadje da užini ljubav prema starodrevnom našem gradu i kao poticaj, da bi njevos svijesti primjer i drugi moćniše nosečili. Da živi Pasko Baburica, veliki dobrotvor grada Dubrovnik.'

Zatem je održena spomen ploča uz pucnjavu topova s starodrevne tvrđave Mincete. Zvonic je od strane odbora predan odjekom na čuvanje, te je Dr. Miše Miše na čelnik odbora izrazio zahvalnost odboru, a osobito velikom dobrotvoru grada Dubrovnik Pasku Baburici. Tom prijedom općina Dubrovnik proglasila je Pasko Baburicu svojim počasnim gradonačelnicu.

Na dan otkrivanja zvonica, prodavali se su bronzeni medalje koje je odbor dao izradi. S jedne strane se popjes Baburice s natpisom 'Paska Baburica', s druge 'Grad Vlaha s obnovljenim zvoničom s natpisom 'obnovio MCMXXXIX'. Pasko je dobio zlatnu medalju s grbom Dubrovčke republike. Na priznavlj brzozav, koji je upućen na pošlaje, Pasko je odgovorio s puno radosts što se njevos zamišlje ostvarila na zadovoljstvu sadržajim i budućim potvrđenjem. Za obnovu zvonica Pasko je dao oko 24.000 dolara.

Više raznih priloga poslaje Pasko svojim prijateljima, siromašnim običajima i za razne svrhe. Pomoću je dao zdravo Hrvatskom radio s ulogom od oko 2.000 dolara. Svoju zahvalnost prema bivšim poslodavcima Mljević Števenčević, koja je uvećala na njegov odgoj izrazio je sljedeći hero-vite financijskii posveći sve do nieme smrti.


Nastao je drugi svjetski rat i dok su naši narodi proživljavali teške i sudbinozne dane u prvom rijecima rata, stajala je tužna vijest da je u Valparaïsu 13. kolovoza 1941. u 67. godini umro veliki dobrotvor, redoljub i plemenit filantrop Paska Baburica.
Svojom oporukom ostavio je jedno poljoprivredno dobro u blizini grada Los Andes iz uživenju svotu novaca s tim, da izvršio njegove oporuke osnuju poljoprivrednu školu na besplatnoj osnovi. Na taj način došlo je do ustanova Poljoprivrednog instituta »Pasko Baburica« koji već 18 godina djeluje i razvija se dobivši glas ogledne i najbolje poljoprivredne institucije u Republici Chile.

Naši iseljenici i domoroci u Chileu nazivali su ga: »Naš Don Pascual«, koji je uslijed svoje plemenitosti stekao naziv »Caballero«. Vrlo pronicljiv i dalekovidan »koji je jače emocije prikrivao smiješkom i dosjetkama, čedan, nje-gov sugestivni govor sa skladnim i mekanim tonom, sa svojom beskompromisnom lojalnošću u privatnom i javnom životu, podigao je u stranom svijetu prestiž naših ljudi i našem narodnom imenu.«

Svojim požrtvovanim radom i velikim gospodarstvenim umijećem, kao i humanim i socijalnim pothvatima Baburica je zaslužen za razvoj privrede i blagostanja republike Chile. On je postao i ostao svijetao primjer čovjeka radnika, čovjeka jakih energija i strvalaštva, svjetskog glasa i ponos našeg rodoljublja.

Punih 50 godina živio je u stranom svijetu, u Chileu. Putovalo je i neko vrijeme zadržao se u Švicarskoj. Bio je u Italiji, Francuskoj i u drugim državama.

Prošle godine na dvadesetogodišnjicu njegove smrti, a u znaku sjećanja i poštovanja podignuto je poprsje na najstaknutijem mjestu u blizini Poljoprivrednog instituta, uz prisustvo brojnih njegovih prijatelja, suradnika, poznanika i građana. Poprsje je izradio čileanski umjetnik Caroca. Upravni odbor Instituta, sa svojim predsjednikom Boškom Babanovićem, pokrenuto je izdavanje spomen knjige o životu Paska Baburice. Knjigu će napisati poznati čileanski historičar i pisac Jorge Inostroza.

Kotarski odbor Matice iseljenika Hrvatske Dubrovnika i Mjesna organizacija Socijalističkog saveza radnog naroda

Bronzana spomen medalja prigodom svečanosti obnove gradskog zvona

Koločepa u suradnji s drugim organizacijama kotara, općine i mjesta, organizirali su spomen komemoraciju Pasku Baburici 17. prosinca 1961. na Koločepu. U ukrašenoj dvorani prosvjetnog doma sakupili su se naznačenog dana mještanin otoka Koločepa da odaju poštovanje svom uglednom mještaninu Pasku. Slušali su s najvećim pažnjom o njegovom životu, radu i djelovanju. Djece su recitirala nekoliko pjesama, a потом su položeni vijenci do spomen ploče čekao na obali. Na trakama vijenaca ispisane rijeci »Velikom rodoljubu Pasku Baburici« — »Svom uglednom mještaninu Pasku« povezale su se s izražajima osjećaja naroda koji s ponosom u sebi gaju uspomene o svom čovjeku, koji je mnogo radio i učinio za dobro našega naroda.