Opracionanie GTownej Xomisisi
 idzolajacego w 19396 na okupowaryyn zremiach polste i
$6 k \cdot 162 / 645$

$$
6 k 162 / 645
$$

Ministeratwo Sprawiedilwości R. P., na grośbę wiadzo brytyjakich o dostarczenie materiaków w cgrawle generałów armil hitlerowakiej oskart́onych o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkosoi , powierzyio pismem 2 dnis 16.XII. 48 giównej Komisji Badanie Zbrodni Hiemieckioh w Polsce zebranie materiazu, dotyczącego popeznienia owych zbrodni w czasie dziakañ wojennyoh przeciwko folsce jak równies w okresie poprzedzajqoym ustanowienie okupacyjnej administracji cywilnej na ziemiach polakich, więc w okresie Zarzqau Wojskowego.

Komisja Badania Zbrodni Mienieckioh w Polace joet bowiem powozanq do badania i zbierania materiazów dotyozqcych zbrodni popelnionych przez hitlerowskich agreeorów 1 okupantów w stoaunku do obywateli polakich, lub osob narodowofod polskiej, oraz w atoeinku do oudzoziemeów, którzy w latach 1939 - 45 przebywali w Polsce. Celem Komieji jest równies ogzaszanie, rozpowazechnianie wyników badań 1 mat riaków, oraz udoatepnianie ich pokrewnym inatytucjom zagranicanym. / Dekret \& 10.XI. 19450 Gzownej Komiaji i Okregowyoh Aomiajach Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce,ogkoszony w Dzienniku Uetaw Rzeozypoepolitej Polakiej $\mathrm{Nr}_{\mathrm{F}} \cdot 51$ \& 27. 1ietopada 1945, punkt a) $i 0) \%$

5 tomów wapomnianyoh maturiažów skzada aie z przoszzo zysiąca kart, oraz mapy szlaków wojennych jednoatek poilegkych ogkartonym generazom armil hitlerowakiej. Sq to eutentyerne dokumenty poniemiéokie , jak równiez protokóミy zezniań przeaxuchanych świadków. Materiazy te przekazeno celem poparela i uzaeadnionie ekargi folaki prgeoiwko generakom, którzy stanq̧ mieli przed trybunezem elienckian wiemczoch.

Materiały polskie dotyczą zbrodni popełnionych przez jednostki wojskowe wchodzące w skład grupy wojsk lądowych "południe" (Heeresgruppe Sad) dowodzonej wówozas przez generała - pókkownika Gerda Rundatedta, a którego szefem sztabu byz generaz - porucznik Pritz Erich Manstein, oraz przez jednostki ll-go korpusu 4. armil, whodzące w skład grupy wojak lądowych "Póznoc", dowodzone przez Ówczesnego generala piechoty Adolfa Straussa o/ W pracy niniejazej, wobec rozmaitego tiumaczenia w oficjalnych doIcumentach wojskowej nomenklatury niemieckiej, przyjęto: Heer- wojaka lądowe, Oberbef゚ehleheber- naezelny dowóea, oraz tytuzy wojskowe w dosłownym tłuasczeniu naskutek braku odpowiedników w polakiej nomenklaturze wojekowej./

Materiały polakie ustalają odpowiedzialnośc wymienionych dowódców za okres od początiku kampanii w Polsce do 25.paśdziemika 1939, a więc, jesli ohodzi o Rundstedta 1 Mansteina, rówmiez za okres sprawowania przez nich władzy dowódcy względnie azefa sztabu Zarządu Wojskowego i wojek lędowych "Wschó" ( Ober Oat).

Są oni odpowiedzialni za zabijanie i maltretowanie obywateli polskich, za zabijanie i naltretomanie polskioh jeńców wojennych, za mordowanie i przesladowanie ludnoáci ̇̇ydowakiej w Polsee, wywoźonie do pracy przymusowej, rabunek wkagności publicznej i prywatnej, rogmyśne i nieumotywowane koniecznością wojenną palenie czy burzenie miast i wei oraz'inne pogwazeenia praw i zweyezajów wojennyeh w ujęciu par. 1l.art. 6 Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, jak xównies za zbrodnie przeoiwko ludzkośei, określone tymze Statutem. Byli oni realizatorami konsekwentnego planu polityki hitlerowskiej na ziemiach polskich
planu, opracowanego na dzugo przed napá́cią na Polakę i wynikajacego z podstawowych zazosoń ideologieznych faszystowakiej Rzeszy.

Krótki ckres prowadzenia dochodzéf , jak również poópiech dyktowany terminem rozpoczęcia proeesu, oraz fakt iz dochodzenia prowadzono po 10-oio letnim blisko okresie od popexnienia zbrodni musiał, sizę rzeczy, wpłynąé na fragmentarycznoś zebranego materiaku dowodowego, a zwlaszcza zeznań Świadkow. Majac to na uwadze starano sieq wierwazym rzędzie udokumentowas częśé tych , notorycznio powtarzających się 1 powszechnie znanych zbrodni w sposób odpowiadający formalnym wymogom postępowania dowodowego w aprawach karnych, a więc dać áwiadectwo prawdzie na przykzadach, które, mimo iz nie wyozerpuja ogromu zbrodni popeknionych przez niemieckofaszystowskich napastników i okupantów, wystarczają do us²talenia ich charakteru i odpowiedzialności za nie, jakę ponoszą oskarźeni.

Z grupy generałów Whermachtu postawionyoh przez aliantów w stan oskarżenia za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości zmarł w międzyczasie, pozostajacy w sledztwie, były naczelny dowódca Whermachtu z lat 1938-1941 marazazek polny von Brauchitcht . Naczelny dowódca grupy wojsk lądowych "Południe ", operującej przeciwko Polsce w kampanii wrzeániówej a potem szef Zarząu Wojskowego na podbitych ziemiach polskich i naczelny đowódca "Wschód" , późniejszy wybitny dow6́dca w kampanii wachodniej i w walkach na zachodzie Gerd von Rundstedt- zostal 6.V. 49 wypuszczony przez whadze brytyjskie $z$ więzienie na wolną atope, wraz z generakem Straussem, ze względu na zły ston zdrowia, a postępowanie przeeiwko nim zostało zaniechane.

Pozostał więc tylko Manstein. I tak proces toczy? się wyłącznie , jeśli chodzi o fomalną jego stronę, przeciwko niemu. Proces ten jeat jednak tak znamienny, instruktywny, z taka jaskrawościa odskaniając korzenie agresji niemieckiej, zrywa jednocześnie maskę z obronfców zbrodni hitlerowskich i samego hitleryzmu, że wystarczy przeanalizo̊wac go w oparciu o materialy polskie jak i sam przewód sędowy, ale przeanalizowac bez odrywania sprawy Miansteina od sprawy wojæy i pokoju wogóle a od sprawy wojny ostatniej w szezególnoáci , aby wyciz̨gnąć whioski o delegko więkgzej wadze anizeli sama sprawa Hansteina, wnioski nasuwaj̨̨co się nieodparcie kazdemu uczciwemu człoieiekowi, ktoremu bliskie sq̨ sprawy wojny i pokoju.

Jesteámy juz̀ po wyroku / Rzecz znamienna, te wyrok ten - 18 lat więzienia dla marszazka Hilansteina - wywozaz w cazym prawie cywilizowanyın áwiecie gzębokie echa. Stosunek bowiem do sprawy Manateina i ujmowania jej przez aqdzacy go trybunaz, a gzównie do metod obrony brytyjskiej, jest stosunkiem do sprawy zasadniczej, do sprawy wojny i pokoju.

I takie jest zadanie tej praey: na przykzadeie sprawy Mansteina, w oparciu o Éródła polskie i poniemieckie dokumenty oraz o przewód sądowy dotyczący jego działalnosci w Yolsce i ZSRR pokazad drogi wojny i drogi poicoju, drogi rozwoju faszystowskiej agresji i kapitalistyoznoj treści wojującego faszyzmu, drogi socjalistycznej walki o pokój, w której to walce prawo narodow ma do spełnienia wielką rolę. Prawo to tworzy się przeciez dopiero teraz , w wyniku powszechnych doáwiadczeń drugiej wojny 自wiatowej w wyniku powezechnej woli do zapobiezenia niety lko okrucieństwom i zbrodniom jakie nieaie wojna, ale równiè do zapobiezenia samej wo jnie/.
"... Proces nołymberski był głosem luazkości ; gzosem ludzkosci obrazonej w swoim poczuciu ezłowieczeństwa, gzosem ludzkości domagającej aieq - po raz pierwazy w dziejach zdania rachunku przez tych, którzy rozporząazali wł̉adzą bezgraniczną i užyli joj dla zdeptania suwerenności innych narodów, dla narzucenia narodom faszystowskiego rezimu, dla rozpętania wojny ... Nigày dotychczas w historii nie było takiego procesu. Nigdy nie odpowiadał przed Trybunałem reakcyjny mąz stanu, zaborca, grabiezca, i imperialista. Wojowaz kiedy choiał, mordował kiedy uznał za stosowne, i wszystico uchodzizo mu bezkarnie. Norymberga wykazabỉa, te może byó inaczej... Líy prości ludzie, którzy pregniemy tylko pokoju widzimy w procesie norymberskim jedną z zasadniczych przesłanek zorganizowania f́wista powojennego "- pisze W.Grosz we wstępie do ksiązki "Prawo Norymberskie" / Tateusz Cyprian Jerzy Sawicki Prawo Norymberkkie .Bilans i Perspektywy. Wydawnietwo E. Kushana Warszawa 1948/.

Proces -ïlorymberskibyZ bowiem istotnie, jak pisze ten autor , przywróceniem godności ludzkiej áwíadkom i ofiarom zbrodni faszystowsiciej, stał się sxódzem otuchy dla milionów ludzi, był " zaklętyin | paragrafy i formuzy prawne sumieniem ludzkóci".

To aumienie ludzkości, watrzą́nięte jak nigdy jeszcze ogromem i charakterem potwornych , masowych zbrodni , trawione niepokojem przed bezkarnó́ciq zbrodniarzy, przed mozliwó́cią ujścia karze, która nie mogła by byó w żadnym stosunku do rozmiaru winy, to sumienie ludzkosci oniemiake ze zgrozy

W Iatach olcupacji tworzyzo noray moral ne majace stanowié W przyszłości podstawę norin prawnych " kodeksu norymberskiego" * Rozmiar zbrodni , jej charakter i powazechnośc wywozaz i przý́pieszyz krystalizowanie się pojế prawnych zdolnych do stworzenia nowoczesnego, międzynarodowego prawa karnego którego dotychczas nie było.

To prawo międydzynarodowe, które rodzi nię 1 formuje za naszego pokolenia, z naszych wzamych dó́wiadezeń, \& naczego pragnienia uehronienia ludzkosci i przed zbrodniami wojny i przed wo jnas, samą, jest prawem objektywnym albowiem obowiqzywać ma panstwa o róznych typach uatrojowyoh i róznej treści klesowej. Prawo to bowiem zna pojęcie nietylko zbrodniczych-celów (zbrodnie przeciwko pokojowi i częściowozbrodnie przeciwko ludzkości) ale i zbrodniczych metod, przyczem metody te sq̨ tak potworne, \&e stosować je moze tylko państwo zbrodnicze , wykonaniu swojej zbrodniczej ideologii, a takim właśnie państwem było państwo hitlerowskie , w swojej klasowej tresei , paístwo monopoli kapitalistycznych, ukaztaztowane w najbardziej barzyńskien i krwiozerczy system państwowy , jaki znaZa ludzkość.

Doswiadczonie wojny ostatniej unaoeznizo nietylko masom prostyoh ludzi ale i teoretykom prawa , if istnieja pewne wymagania 1 norny , wspólne wazyetkim ustrojom cywilizowanego f́wiata, które muszą byé stosowane przez wszystkich członków tego áwiata bez względu na to w jakim organiźfie państwowym \&yją.

Trzeba przypomnié , ze takie jest własnie stanowisko uozonych radzieckich.
"To określenie (przestępstwo przeciw ludzkości) zawiera dobroczynną ideęs niezaleznie od razelkich granic, które dziela ludzkość terytorialnyoh, narodowościowych, klasowych - istnie ją pewne wymagania w pojqciu wazystkich, przynajmniej wazystkich oywilizowanych narodów, do których winien się zastosowá człowiek, aby zaskużył na swoje miano"/ H.W. Poljanakij Sud w Wjurnbergie - " Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo " nx. 1 1946. Oyt.za Tadeusz Cyprian Jerzy Sawicki Prawo Morymberskie str...../
" Naruszenie elementarnych w ciagu wieku ustalonyoh 1 przez tysiq̨clecia znanych prawidez i dezyderatów wspóź̇ycia, t.j. ogox elewentarnych moralnych norm, uznawane jest za zbrodnicze tak $z$ punktu widzenia Socjalistycznego Państwa Radzieckiego jak równié wedle opinil postępowych elementów paístw mieszczanisko- demokratycznych* / profol.G.Szargorodekij " Niekotoryje woprosy mie\&dunarodôwo ugołownogo prawa"" Sowietgkoje Gosudarstwo i $Y_{\text {rawo }} \mathrm{nr} .31947$ atr. 32 .Op.Cit6 str.475/ .
-Klasowe pojmowanie moralności nie stanowi przeszkody dia przyjecia tezy o obowiązywaniu pewnych elementarnych, ustalonych juz przez wieki , stale powtarzajqcych się powszech nie uznanych przepisów moralnyoh" / N.W.Poljanekij lifé̀dmu ne rodnoje prawo-sudje i prtestupniki wo jpy. Moskwa 1945 str. 87 Op.Cit.475.patrz *Twórczość" nr. 10 /1946/

Dzisiaj, po wówiadczeniach wojny caza cywilizowana ludzkosć zdaje sobie sprawę, ze eq̨ czyny kwalifikowne moralnie w-sposób absolutny jako gwałeące sumienie ludzkoáci. Jest to tez̀ dorobelc rewolucy jny wiekow, wynikzy z rozwoju stosunków ekonomicznych i społecznyoh, utrwalony w f́wiado-
mości ludzkiej przez powszechne, wielkie wydarzenia. Ale prawo i norma prawna to nietylko "sumienie ludzkósi", to, odnónie praw wojny zwlaszcze, norme f́cisle uwarunkowana ekonomika społeczeristw, stanem sỉ wytwórczych, rozwojem techniki przemyskowej, produkcja nowych narzędzi wojny. Jélli zapomina się 0 tym, ze wspózczesne nam ́́rodki masowego niszczenia prowadzą i prowadzié muszą nieuchronnie do stosowania stokroć okrutniejszych metod, anizeli znane nam sposoby wojny totalnej, zapomina się równies o konieczności ksztaztowania prawa narodow ograniczajacego stosowania jakich́́ środków i metod, z q o z n i e sicry z ksztaztowa niem stosunków uniemo \&i 1 wiajacych wojne wog6le. I w tym dziezeniu mieqdzynarodowe y awo karne odegrac musi jeaną $z$ giównych ról. $^{\text {. }}$

- Wbrew wazelkim rzeczywistym niezwykzym trudnoáciom jakie charaktery $\quad$ ują sytuację międzynarodowq, pomimo róznicy zdań, jaka istnieje nawet w łonie tych, którzy podtrzymuja ideq międzynarodowego kodeksu karnego , wbrew wszelkim uporczywym i dzugotrwałym próbom wielu burżuazyjnych prawników, znierzających do tego, by uniemozliwić wprzqgnięcie sprawiedliwości międzynarodowej do walki o pokój, wbrew wreszcie stazym zabiegom reakcji a w szczególnosci prawników faszystowe skich, spezniających woy-lę swych zleceniodawców - zast̨̨pienia wspólnej walki o pokój, walkq z demokracja, z komunizhem, e w konsekwencji dężących do naruszenia pokoju - prawo karne musi być postawione na straźy sprawy pokoju, musi byé mobilizowane przeciwko wojnie i przeciw tym, którzy do wojny podzegają" - pisaz w 1937 roku A.Wyszyński / wstęp do A. Trainina - Zaszczita mira 1 ugokownyj zakon" Op.Oit.str.43/

Przed I. wojną światowq prawa i obyczaje wojenne oraz zachowanie się okupanta w kraju podbitym , więc równieź prze pisy prawne zawarte w konwencjach haskich nie dotyczyzy odpowiedzialnosci jednostek za naruszenie tychze, a poniewat konwencje takie nie przewidywały utworzenia organu, który byz by w stanie stosowac sankcje, pozostawaky one przepiaami " dobrej gry" kodeksem wojennym , obowizqzującym tylko te państwa, które przystqpizy do umowy międzynarodowej. Wojnę ugnawano za instytucje w pezni legalna , nie poruszano nawet zbrodniczości wojny agresywnej no i oczywiscie nie znano przeciet ani z praktyki ani z teorii takiego napiecia wojny totalnej jakiego áwiadkami bylí́my w latach 1939 - 45. Prawodawcy obracali się w pojęchach wojen pomiędzy paristwami - tym samym ustroju klasowym o tej samej treáci i ideologii spozecznej. Wobec tego nie wykraczano poza sferę pojéc - wojnie prowadzonej przez rząd suwerenny nie odpowiedzialny tym samym za wojnę , o wojnie prowadzonej przez armie regularne pozostajacej naogóz masy ludności nie tylko zdala od placu boju, ale i często zdala od aktywnego udziaku w sprawach, - które rzekomo wojny te toczyzy się.

Konwencja haska ograniczaza się więc rómiez do ustalenia takiego kodeksu wojennego , który by stan ten potwierdeaz i. chroniz jedynie ludność cywilną przed okrucieństwem wojny, oraz nakładaz na strony walczq̨ce obowiązek walki rycerskiej. Nie jest zadaniem, tej gracy przedatawianie rozwoju cazoksztaz. tu zagadnienia powstawania prawa , majacego chronié ludzkoś przed zbrodniami, okreslonymi " w kodeksie norymberskim" jako zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne 1 zbrodnie przeciwko ludzkosci, a jedynie przypomnienie ted ątrony zagadnienia, jaka łączyć się będzie ze sprawą Mansteins.

Wystarczy więc przypouniee , it po pierwszej wojnie \{́wiatowej próbowano po raz piexwszy ustalić zasady karania przestępéw wojnennych, powozując przed sąd, równie\& po raz pierwszy w dziejach nowozytnich, wladee kraju obwinionego - przestepatwo wojny napastniczej, cesarza Wilhelma. Warto jednak przypomnié również, \&e z pośród 3.000 preastegpców wojennych zgłoszonych przez aliantów, osędzonotylko 45 a skezano zaledwie 9.

WI 1924 roku próbowano pójś dalej i określí jako przestwo kaẑđą tojnę zaczepną. Ale państwa, które opracowazy t. zw. protokoi genewski nie ratyfikowazy go, a więc nie staz się on wiąz̨q̨cym traktatem.

W 4 leta póniej przedstawiciele 62 narodów podpisali jednak w Paryzu pakt Brianda - Kelloga , wy jmujący wojnę wogole $z$ pod prawr, postenawiajac, te zrzekają się wo jny jako środka polityki międzynarodowej.

Niemcy podeiaaky zarówno konweneje haskie jak i ów pakt, nie mówięc juz 0 tym, se podpisaky prócz tego szereg dvustronnych umów o nieagresji, między innymi równię z polską. Pormalnie wieqc byzy one zobowiqzane wyrzec się wojny jako frodka polityki międzynarodowed, a jesli by prowadzizy ją nawet pod haskami koniecznej obrony , czego pakt tw nie, zabraniaz. winny byzy atosowad aię do haskiego kodeksu wojennego, oraz do podpisanego przez siebie ukzadu o traktowaniu jeńców wo jen* nych.

Wazyatkie te pakty i traktaty uznajace wojnę agresymmą za niedopuszczalnq̧ , pozostawiảy jednak stronom swobodę określenia słuszności, legalności wojny , a więc nie miazy sadnego praktycznego znaczenia. Nie miaky go dlatego, it dzieje wojen uczą wyraśnie, ze państwo agresywne prowadzi wojnę zazwyozaj pod hasłami obronnymi, a więc przy wazelkich pozorach słusznośc
i legalności. Nie miảy go dlatego równieś, iz te subjektywne oceny nie mogky byé kontrolowane przez zaden nadrzędny, międzynarodowy organ.

- Dla budowenia zasad prawa międzynarodowego niezbędne Jest formułowanie zasad wyraśnych, zakazów kategorycznych, bez względu na to, csy znajdą odrazu zastosowanie w praktyce, czy tez będ̨̨ musiaky długie lata czekać na realizacje. Zaaady te, choé gwałcone w tyciu zdobywaja sobie zwolna szacunek powszeohny, jeżeli są bezkompromisowe i odpowiadają prądom epoki. Ale zasady takie muszą byé wypowiadane przez dostatecznie autorytatywne ezynniki, jezeli maja przeniknąć do f́wiadomości powszeohnej i tam na stal e pozostac.Jezeli tak jest, to staja się zwolna nakazami moralności, których pogwałcenie jest powszechnie potepiane, a gzosy potępienia rosna tak długo, az wreszcie zdobywają dla danej zasady powszechne uznanie ip o\& anowanie. W ten sposób zwolna w f́wiadomości ludzkiej keztałtuje się zasada, że każda wojna jest przestępatwem, tak jak jut zdobyła sobie powszechne uznanie zasada, tse dochodzenie gwaxtem prawa w zyoiu prywatnym jest naruszeniem porządku prawnego i ulega karze. Ten cytat 2 keięski "Prawo Norymberskie" / Tadeusz Oyprian Jerzy Sawie ki Op.Cit. str. 63 / zbliża zagadnienie sprawy liansteina do zagadnienia f́wiatowej walki o pokój trafnie i celowo. Związek Radziecki, przewodzacy tej walce nie od dzisiaj lecz od poezaticu swego istnienia zdawał sobie sprawę-, it czyeto deklaratywny charakter paktów o nieagryesji i paktów wykluczających wo jnę przy dowolności okreálenia, kto jest właściwie napastnikiem, niweczy w praktyce ich znaczenie. Totet w roku 1933 zaproponowaz na konferencji rozbrojeniowej feiale określenie agresora, które weszıo do konwencji z lipea 1933. Wedle tej propozycji okréflenie napastnika obej-
muje: a) wypowiedzenie wojny jakiemukolwiek państwu, b) inwazję przy pomocy aizy zbrojnej na torytorium innego państwa nawet bez wypowiedzenia wojny, c) atak przez wojska lądowe, morskie lub lotnicze, skierowany przeciwko terytorium, okrętowi lub samolotowi innego państwa nawet bez wypowiedzenia wojny, a) blokadę morską wybrześy lub portow innego państwa, e) pomoc udzielonq̧ uzbrojonym bandom, utworzonym na wlasnym terytorium i najezdzajacym terytorıum innego państwa, albo teź, mimo zę̨ania ze strony państwa zaatakowanego, odmowa przedsiequzięcia wazystkich mosliwych kroków na wiasnym terytorium by pozbawié te bandy ochrony i pomocy.

Okreslenie to s?uzy cytowanej powytej tezie o koniecznosei formuzowania wyrażnych zasad i kategorycznych zakezów. Związek Radziecki jest jednak przeciez państwem socjalistyoznym a socjalizm nie odrywejac pojęé od ich klasowej treści nie moze traktowa6 wojny w oderwaniu od jej charakteru , który to charakter nie pokrywaw się z formalnymi pojęciami "agre-sja"- "obrona".

Zagadnienie to , e mianowicie zagadnienie mieqdzynarodowego If awa " ponad pańatwowego", "objektywmego", i jego stosunek do subjektywnego prawa klasowego, wydaje aię byó kwestią zasadniczą dla omawianej w tej yr acy aprawy Mansteina.

Jest to bowiem zagadnienie wojny głuzznej i nieskusznej wojny sprawiedliwej i vo jny nieaprawiedliwej w takim ujęciu jakie zgodne jeat $z$ interesami postępu ludzkóci. W kaddej epe e historyoznej roswijano teorię wo jny sàusznej i nieszusnej kaźda ideologia wysuwała hasło wojny aprawiedliwej w odróź nieniu od wo jny niesprawiedliwej stosujac kryterie albo czysto formalne albo etyczne. Rozdzieqk między moralnoácię a polityice, między poczuciem moralnym spozeczeństwa, a swiaszcza klas wyzyekiwanych, a politylca klas rządzqqcej, której to
której to polityki przedzuzenien by q . wojna, zaostrzalz sieq w miare wzrostu whadzy panujących az do teoril, za która szła praktyka , pozwalajęcej na wyeliminowanie jakichkolwiek pierwiastków uczeiwości i noralnó́ci, w znaczeniu określonym powyżej cytatami z prawników radzieckich. W prawdzie podnosiły się na przeatrzeni dziejów gkosy uczonych i humanistów domagahących się potępienia wo jny nieskuszned , wpraw dzie próbowano niejednokrotnie okré́lać co naleźy uwaźáć ze przestępetwo wojenne., lecz doplero marksizm okréliz jasno charakter wojen i zająz wobec nich edeoydowane stanowisko klasowe.

Polska, zainteresowana jak mało który kraj w zapewnieniu pokoju, Polaka zainteresowana speejalnie sprawá Mansté na i generałow hitlerowskich, Polaka Ludowa reprezentowá winna i reprezentuje w tej sprawie atanowiako zgodne z marksizmem, kierowana, marksiatowaką ideologiq i marksiatowskq politykq.

Wedle toj podzial wojen na zaczepne i odporne, a wie podziaz formaliatyozny występuejący w wypadkach skierowanyok przeciwiso uciekaniu się do wojny jako narzequia polityki zewnętrznej nie jest podziakem istotnym./P.Fedosjojew "Guel Ien und Oharakter der Iriege " " Sowietliteratur " Hoskau Verlag pur fremdsprachige Literatur 3/1946/ Charakter wojny nie zalezy bynajmniej od tego $k t o$ rozpoczą wojnę i ne cryim terytorium toczy sie ona. Wojna sprawiedliwa może rozgrywać się na obcym texytorium, jebli przyówiecają jej sprawiedliwe, wolnościowe, postępowe cule, a wojna niesprawiedliwa chociażby toczyła się na wíasnym terytorium pańatwa niosącego w swym ustroju i polityce znamie niesprawiedilwości - pozostajo wojną niesprawiedliwa.

Lenin piasl/wg. P.Pedosjejew Op.Cit. str.121/:
"Socjalisci potępiali zawaze wojny mięazy narodami jako barbarzyíakie i bestialskie. Ale nasze stenowisko wobee wojny różni się zesadniczo od atenowiska mieszczańskich pacyfistów ... i anarchiatów. Od pierwszych odróznia nas wględ W in Lerozerwalnq zqeznośe wojen \& walkq klas wewnqtrz kraju przez poznanie niemozliwości połoźenia kresu wojnom bez zniesienia klas i bez zwyeieqstwa soejalizmu, oraz równiez to, te w pezni całkowicie uznajemy ... postępowy charakter, koniecznośc wojen domowych, to jeat wojen klasy uciskanej przeciwko uciakajqcej, niewolniḱw przeciwko posiadaczom niewolników, chzopów panizzczŷ́nianych przeciwko obszarnikom, robotników przeciwko burżuazji . Od pacyfistów jak i anarchistów róznimy aię tym, \&o reprezentujemy koniecznoś hiatorycznej analizy kazdej poszozegolnej wojny wedle jej szezególnych cech (ze stanowiska marksistowakiego materializtysgmu dialektycznego). W dziejach bywazy wielokrotnie wojny, które mimo wasystkich okropnosci, wazea kich bestialstw, wazelkiej nędzy i wszelkich cierpien, które nieuniknienie związane są z kasdą wojną- były post然powe t.j. nioeky posytek rozwojowi ludzkosoi, pomagajze zniesć szczegónie szkodliwe 1 reakcyjné urządzenia)

Na marginiesie trzeba przypomnié, ze kiegy w czasie oatatniej sesji OMZ przedøtawiciel bloku anglosaskiego zaatakowai Zwięzek Radziecki posługując się właśnie cytatem z Lenina o niemosliwosci pozotenia kreau wojnom przed uprzednim áwiatowym zwycięstwem socjalizmu , Tin . Wyszyński odpowiedziaz mu is socjalizm uwzględnia twórczą kształtująǫ dzieje role postepowej ludzkości, 花e trwazy pokój jest mosliwy pomięazy pańatwami o róǵnym ustroju , co zresztą
niejednokrotnie podkreślaz sam Stalin 1 co wynika z polityki państwa socjalictycznego. W dzisiejszej bowiem epoce sam fakt istnienia tego państwa i narastajacych wokóz niego six pokojowych roztrzyga o mozliwości zachowania pokoju. Ale dla nae waz̀na jeat analiza konkretnego wypadku, a więc wo jny ostatniej, aby umiejscowić na tym tle zbrodniczą dziazalnoáć generazów hitlerowskich.

* Jak moẑna więc ująć i okré́lić * prawdziwģ istotę wojny ? wojna jest jest dalszym oiqgiem polityki ... jesli polityka była imperialistyczną... to także wojna, wynikła e takiej polityki , jest imperialistyczna. Jesli polityka był̊a politykq narodowego wyzwolenia ... to wojna , która wynika z takiej polityki jest wojną narodowo- wyzwoleáczq" pisaz Lenin / Pedosjejew Op.Oit.127/ okre Slajsc stosunek marksiatów do zagadnienia wojny.

Jakit więc byz charakter ostatniej wojny? Po pierwsze rótniła się ona zasadniczo od leazej wojny 自wiatowej , toczones pomiędzy państwami imperialistyoznymi. Oczywiście zarówno państwa bloku agresorów : Niemcy, Włochy i Japonia, jak mocarstwa zachodnies Prancja, Wielka Brytania, USA, byzy paistwami imperialiatycznymi. Ale tym razem nie ohodziZo tu jak w laebech 1914-1918 tylko o nowy podział swiata, rynków i surowców lecz o aam byt, o istnienie narodów.

* Druga wojne f́wiatowa przeoiwico mocaretwom osi, wodróz nieniu od l-szej wojny swiatowej przyjęa zaraz na początku charakter wojny wyzwoleńczej, przyezym jednym z zadań tej wojny by\}o rówaiè przywrócenie awobód demokratycznyoh stwierdził Stalin na zebraniu wyborców Stalinowskiego Okręgu Wyborezego Miasta Moskwy 9.II. 1946 roku, mówięc dalej : ". Przystąpienie Związku Radzieckiego do wojny
przeciwko mocaratwom osi mogło tylko wzmdenic i wamoenizo entyfeszyatoweki, wyzwolencozy charakter II.giej wojny Swiatowej. "
* Wojny z faszystowskimi Niemeami nie mozna uwazać za zwykそą wojnę. To nietylko wojna między dwiema armiami. ยfeat to zarazen wojna calago narodu radzieckiego przeoiwko niemieckim wojakom faszyatowskin. Gelem tej ogolno narodowej vo jny przeciwko ciemięacom faczyatowakim jeat nie tylko usunięcie niebezpieczef́stwa, które zawisko nad nassyn krajen ale i udzielenie pomocy weryatkin narodom Paropy jeczacym w jarzmie niamieciego faczyzm. Y tej wyzwolenczej wojnie nie będzieny osamotnieni ... nasza wojna o wolnośc ojezyzny zespoli się $z$ walkę narodów Furopy i Ameryki o ich niezaleznośc . Owobody denokratyczne. Będzie to jednolity front narodow walczących o wolnoś, przeciwko ujarzmieniu i grosbie ujarzmienia przez faszyatowaki armie Hitlera" mówił Stalin 3. lipee 1942 . / J.Stalin O Wielkiej Wojnie Narođowej Zwięzku Radzieckiego Wydawnictwo literatury w językach obeyoh Moskwa 2945 str•9,20/.

Jek wynike wieqo $z$ togo misrodajnego íródza II. wojna Awiatowe nosỉa po stronie państw nieagresywnych charakter wojny sprewiedliwej, gxuarnej. Oharakter ten posiedeka niezaleznie od subjektywnych zomiarow tyeh esy innych polityków krajów kapiteliatyoznych. Znany teoretyk marksietowes kiej STD Pred Oelsaner piaaz w organie Partii/ Finheit Thoretische Zeitschritt aes Wissensohaftliohen Sooielismue Heraugegeben vom Parteivoretend der Socialistischen Finheitepartei Deutschlands nr. 4/ ... o praywrócenie swobód denokratycznych io zniszczenio faszyzmu walezyzy ju* przed najazdem na Zwięzek Radziecki narody podbite
pribitwxprzez faszyzm, i armie Wielkiej Brytanil
 bjektywne zamiary tego czy innego, angielakiego konserwatywnego męze stanu. 0 b $j$ ekty wn e biorac wojnapraeoiwkoHitlerows i jego wesalombyyawojna epra* w i e d 1 iw a (poakreslenie moje) Najazd na Związek Radziecki charalzteru wojny nie zmienił, lecz dozaczyz się do tego nowy czynnik, a mianowicie wojna obronna socifalistycznego pańatwa. Tak jak falazywym jest uweżanie tej wojny jako" klasyoznej" imperialiatyozned wojny po obu walczących stronach, tak same fałazywe byzoby uwazá ję za socjalistyczną wojnę przeciwiko kapitalizmowi wraz z wojáclem do wojny Zwiazku Radzieckiego. .
A. więc II. wojna áwiatowa dzielỉa od począticu atrony wojujące na uczestników wjny sprawiedliwej i niesprawiedliwes . z tego ukzadu wynikz masowy ruch wyzwolończy zarowno naterenach boju jak i na terenach okugowanych i udziaz w tej walce wyzwoleńczej mas ludowych danych krajów.
o niesprawidliwym charakterze wojny prowadzonej
przez III. Rzeszę i jej sojuszników przesędzaz fakt nie tylko napaści bez wypowiedzenia wojny na Polekę czy ZSRR ale przedewgizystkiem sam oherakter państwa hitlerowskiego. Wojna jest przedæuśeniam polityki danego państwa, a polity ki tej nie da się oddzielié od jego charakteru.

MPartia hitleroweow, to partia imperialiatów, przycze najbardziej drapięnỵ̂l z bójeokich imperialiatów , waród wezystkich imperialiatów świata" - oáwiadczỷ Stalin 6.lis topada 1941 roku w Moskwie./ J.Stalin Og.Cit.etr.17/

W tym eamyn przemówieniu Stalin jasno rozrósniz stosunek do pańatwa hitlerowakiego i stosunck do panietw kapitaliẹtyoz nych walczq̨cych $z$ hitleryzmem. I to wlaśnie rozróznienie przecadze syrawe cołkovicie innego cherakteru II.wojny Áwietowej. Mówiz on: " Hitlerowcy sę ámiertelnymi wrogami ョocjelizmu, najwiękezymi reakojoniatami i czamosecińcami, którzy pozbewili klasę robotniczą i narody Buropy elementarnych swobód danokretycznych. Aby ukrys swe istotne oblicze reakoyjnych czarnosecińobw, hitlerowoy lą̨ angielakoenerykeñrki uetroj wewnętrgny, nazywając go uatrojem plutokratycrnym. ale w Anglii i w Stanach Zjednoczonych iatnieja elecentarne swobody domokratyozny, istnieja związki zavodowe robotników i jracownikow umyalowyoh, istnieja partieq robotnicze, istnieje parlancnt, w Hemozech zes pray ustroju hitlerowakin wszystkie to instytucje zniezczono".

Charakteryzujq̨c zaś wojnę sprawiedliwą i nieaprawiedliwą powiedziaz Stelin / J.Stalin Og.0it.str.22/ " Niemey prowacizq teraz wojne zaborcza, niegprawiedliwa. mająę na celu zagarnięcie oudzych tarytoriów i podbioie oboych narod6w.Dlatugo wazyecy uczoiwi ludzie powinni atang่̨ do walki przeciwko zeborcon niemieckim, jako wrogome"

* W odrbenioniu od Fiemice hitlerowakich Zwiazek Padzieoki i j ego sojusznicy toczq wojneq wyzwoleńczą, sgrawiedlime , rająeq no celu wyzwolenie ujargmionych narodów Turogyy i 2sRR od tyrenii hitlerowakiej... iny nie mamy i nie mosemy mie6 takich celow wojnic. jak zogarniequie cudzych terytoriów, podbicie oboych nerodów... Nie many 1 nie motemy mief takich celow w wojnie jak narzuconie swoj woli i swego uetroju silowiańckim i innym narodom Furon .

Zbiezność pomiędzy celami wojennymi a charakterem panístwa wyika jasno z rozkazów Ludowego Komisarza Obrony nr. 130 z l.v. 1942 / J.Stalin Op.Oit.etr.34, 35/

- Kim są więc nasi wrogowie, faszýci niemiecoy P.. . powiadają, \&e faszyści niemieccy są nacjonalistami , strzegqcymi całości i niepodlegzosci Niemiec przed zamachem ze strony innych państw. Jest to oczywif́cie fezsz. Tylko oszúcici mogą twierd́zić, \&e ... mizujq̨ce wolność kraje poxwảy się na cảość i niepodlegzoáć Niemiec. W rzeczy samej faszyści niemiecey sę nie nacjohalistami, lecz impertalistami, zagarniającymi oudze kraje i wysysajq̧oymi z nich krew po to, aby wzbogací niemieckich bankierów i plutokratów. GOring przywodica faszystów niemieckich sam jest, jak wiadomo, jeanym z najwiękezych bankierów i plutokratów... H itler, fenimizx Goebbels, Ribbentrop, Himmzer 1 inni wadey obecnych Niemiec sq̨ psami zańcuchowymi niemieckioh bankierów przedkzadajq̧ymi interesy tych ostatnich ponad wazystko inne. Aruia niemiecka jest w rękach tych panów slepym narzędziem, powolanym do przelewania swojej i cudzej krwi , do okaleczania siebie 1 innych nie winteresie Niemiec, a dla wzgbogacenia niemieckich bankierów i plutoצrratów"...
- Powiadajq̨, ze faszýoi niemiecoy sq eo cjalistami, ueiłującymi bronic interesów robotników i chzopów przeoiwko plutokratom. Jest to oczywisty fałgz. Tylko oszuści moga twierdzić, \&e faszysci niemieccy,którzy wprowadzili niewolniczą graceq w zakładach przemyałowych 1 fabrykach, i pryywrócili pańszczýniane stosunki na wsi - ... eq obrońcami robotników i chłopów. Tylko hesexex bezezczelni oszuś ci mogą zaprzeczá temu, ze porządki niewolniczo- pańzzozyiniene wprowadzone przez faszystów niemieckich , sq̨ korzystne
dla nienieckich plutokratów i bankierów a nie dla robot-
 Kejoniatami panami paíssezyínionfat, a armia niemiecknarmią panów paíszczyŝnienych, przelewająca krew dla wzbogecenia niemieckich baronów i przywrócenia wkadzy obezarników"
"Powiadają . te faszyści niemieccy aq krzowicielami europejakiej kaltury i tocza wojne w imie rozpowazechnionda tej kultury w innych krejaoh. Jest to oozywiście fazaz. Tylko zawodowi oszuści moga twierdzió, te faszyâci niemiecoy, którzy szubienicani pokryli Duropg̨, którzy rabuje 1 dopuezczajq się gwałtow nad bezbronnę ludnościq, podpalaja 1 wysadzaja w powietrze miacta iwaie, 1 burzą cenny dorobek kultural ny narodów Paropy - moga bye krzowiedelami kultury eurogejskiej. W rzeczy samej faszyści niemiecoy są wrogemi kultury europejskiej, a arnia niemiecka - sraią średniowiecrnego watecenictwa , powokanq do burzenia kultury europejskiej wiwię saszczepionia niewolniczej kultury" niomieckich baronów i benkierów".

Oozywiśoie z takiego charakt ru pańatwa musiek wy zzywać f́cí́le z nim zwiazany program działania. Ten ofiojalny program dgiakenza nie m6więc jut o progranie wynikejqcym przeciet z publiczuie gkoszonych i publicznie realizowanyoh zasad polityki faszyatowakiej, - scharakteryzowaz Stalin jako Przewodniczqoy Āomitetu Obrony Państwe 6.11.1942 roku /J.Stalin Op.Oit.str.48/

* Program dzialania koalicji wẐosko-niemieckiej moina scharakteryzowad nastapujacymi punktami\& nienawis6 kterewx resowa, penowenie narodów "wybranych", podbicie innych narodow i zabór ich torytoriów, ekonomicene ujarzmee nie podbitych narodów i złupienie ich mienia narodowego,
zniesienie swobód demolkratycznych, powazechne ustanowienie rezimu hitlerowskiego"
- Program dziazania koalioji angielako-radzieckoamerykańgkiejs gniesienie wyłączności rasowej, równoupraw nienie narodów i nietykalnośc ich terytoriow, wyzwolenie ujarzmionych i, przywrócunie ich g aw suwerennych, prawo kazdego narodu do urzadzenia zycia zgodnie ze swoim zyczeniem, ekonomiczna pomoe narodom poszkodowanym i poparcie ich w dziele oaiagnięcia materialnego dobrebytu, przywrócenie swobód demokratycrnych, unicestwienia resimu hitlerowskiego."

Czy\& jednak charakter II。wojny áwlatowed rozpoznawalny był dopiero w trakele rozwiniętych dziazań wojennych? Czy\& państwa nieagresywme nie rozpornawazy, nie wiedsiazy jakę moze 4 musi byé wojna toczona przez pafstwo faszy ${ }^{-0}$ towakie? i cay wodzowie armil faszyatowakiej nie wiedzieli - charakterze przyszłej wojny ?! Trzeba stwierdzic, ze i charakter państwa i charakter przyszkej wojny musiaz byé im znany, gdy\& znany był w całym cywilizowanym f́wiecie.

Sprawa, którq̨ opisujemy odnosi się do i-go okresu wojny áwiatowej, ścislej - 'do okresu poprzedzajacego bezpeś rednio napad na Polske at do 25 .pa\&dziermika 1939 roku t.j. do utworzenia na ezęści okupowanych ziem polskich Generalnego Gubematorstwa. Begdzie przeto rzeczą skueznq praypomnienie tych tylko faktów historycznych, jakie mogzy byé znane ; bo znane byy powszechnie, odnosiky się do przygotowania napaści i 1-go okresu panowania nienieokiego w Polsce, a więc Iaktów jakie przesądzảy zgóry metody prowadzenia wojny przez pańatwo faszyatowskie.

Jest rzeczq wiadoma, is przentepatwa i zbrodnie popeznione w okresie od l.wrzeania do 25.paśdziernika 1939 r. nie dadzą się porównấ pod względen ilości i jaicości ge zbroaniami jakie miaky miejsce na ziemiach polskich 1 w cakej Turopie okupowanej w okresach pózniejezych. Jeat jednak równiés rzeczą pewną, se stanowizy one poo egatek realizaoji ogónego planu wynikajacego ze zbrodniesego charakteru państwa hitlurowakiego,tak dobitnie okrésIonego w eytowanych wrowiedziach Stalina.Równié akt oskarsenia 1 wyrok w proceaie norymbarakim przeciwko gitownyin przeateqpeom wojennyin okrélizy wyraf́nie ten charak ter. / Opracowanyewedle Materiazy norymberakie Umowa Statut - Akt oskartenia - Wyrok - Radzieckie Votup. Opracowali i zsopatrzyli w etempel Tadeusz Gyprian i Jerzy Sawic ki Biblioteke Zrzeezenia Prawników Demokratów "Kaięske" Warazawe 1948 str. 67 i dalsze /

Wedle tyoh aktów cele i zam-ary hitlerowcow oraz ich popleczników w polityce zagranicznej polegaiy na tym, eze by za pomocq wezelkich Érodkow ugnenych za celowe, wZęczajac w to bezprawne metody 1 uciekanie aif do grosby utyeis sizy i wezczęcie wojny egresymej:

1) uohylic $i$ obalic traktak weraaleki i sawarte w nis ograniczenia zbrojeń i dziazalności
2) Odzyeka6 terytoria utracone przez Niency w wniku wojny fwiatowej 1914-2918 oraz inne terytoria w Europie jako, zdaniem spiskowców hitlerowakich, zamieazikane gzównie przez t.zw. "rasowych Germanow".
3) Zdoby6 dalaze jeszcze terytoria uwatane przez spiskoweow hitlerowakich za przestrzeń tyciowa kosztem krajow sasiednich oraz innych.

Zamiary ich 1 cele nie by $\mathrm{y}_{\mathrm{y}}$ stałe 1 statyozne, lecz gmieniảy się i siegaky coraz dalej, w miarę jak uzyskiwali oni coraz większq sizę i moźliwoś stosowania gróby wojny. Gdy wreszcie doszzy one do tego stopnia, iz przeprowadzic Je mozna byzo wyłęcznie przez usycie siły zbrojnej i przez wojnę napastniczą, gdy nie skutkowały jus groźby i metody zastraszania,przystępiono do ostetecznyoh przygotowan do wojny agresywnej, wiedząc o tym, \&e trzeba im będzie naruszyé 1 złamá wazyatkie traktaty międzynarodowe, zobozwį̨zania i gwarancje. Ta świadomość przenikała hitlerowcóv 1 ich zwolenników jeszcze na dzugo przed zdobyciem wzadzy 1 ona to byka jednym \& czynników werbujacych elementy mili tarystyczne 1 szowinistyozne. Wymienione dokumenty procesu norymberskiego stwierdzaja, it doktryna faszystowska , na podstawie której mówimy o f́wiadomości przestępstwa zawieraze się $w$ nastegujacych tezachs

1) Osoby 0 t.zw. "krwi germaniklej" tworzyzy "rase panów" i wobec tego miazy prawo ujarzmić, opanowac i wytępié inne "rasy" i narody.
2) Naród niemiecki powinien byé rządzony wedle zasad wodzostwa. Wedle tych zasad władza spoczywa w rękach pahrera, skg̨ czerpią ją níssi przywódoy w porządku hierarchicenym . Kazdy przywódca zobowiązany jest do bezwarunkowego posłuszeństwa swemu bezpośredniemu przełozonemu, ale ma nieograniczonę wkadzę w swym zakresie dziakania. Wkadza wodzowaka jest nieogroniczona i obejmuje wszystkie dziedziny zycia publicznego i prywatnego.
3) Wojna jest szlachetnym i koniecznym zajęciem Niemców.
4) Kierownictwo partii hitlerowskiej jako ozynnik dyspozycyjny w zakreaie powysazyeh i innyeh doktryn wadne
byzo keztałłtować etrakturę, politykę i praktyke pańatwa niemieckiego i zwięzenyoh z nim instytueji, kierowac $i$ nadzorować dziazalność wszystkioh osób fizycznych w obrębie pańøtwa 1 nigzezyó wszygtkich przeciwników.

W oparciu o te podatawowe tezy , po zdobyciu wiadzy w 2933 roku pozbawiono nar6́d niemiecki wazelkich awobód i praw podporząkowując cake tycie Niemiec doktrynie i praktyce faszyzmu. Rozbudowano syatem tyroru obozów koncentraoyjnych, Iikwidujq̧ wszelkq opozyoje , wezozynajqc grzesladowania wyzuwajacc $z$ aienia zamieniajsc $w$ niewolników, podajac torturom 1 mordom dzieaiatki mgitacyxindzax tyeiegoy Iudzi. Zniszczono i zlikwidowano wolne swiązi zavodowe, poddano, przaz wprowadzenie zasady wodzostwa do żyoia gosjodsrczego, robotników przedeiębiorcom i tym sawo udaremniono jekikolwiek potencjalny opór robotników, zlikwidowano wezystkie inne gartie, wezezynajac okrutne prreâladowania skierowane gkównie przeciwko przywódcom klasy robotniczej z K.P.D. na czele .

Integralną częćcią polityki wewnętrznej paístwa hitlerowekiogo ito ezeféciq oficjalną było zniszezenie sydoatwa. Publiozne przyznawanie aie do tego zamiaru 1 podéegenie byk-y typowe dla cazego okreau hitlerysmu W N iemozech. Program akcji antytydowakioh - jek azuaznie etwierdzono w Norymberdze - obejmowak pozbawianie praw obywatelakich, napietnowanie, poddewnie Sydów syetemowi gwaztów skierowanych przeciw osobomi wiasnosici . degortacje, ujarzmienie, prace prgymusowa, a to wszyetko prowadzizo do masowej eksterminacji.

Po zdobyoiu peini wiadzy totalitarnej przystąpiono natychmiast we wazyatkioh dzludginach do pxzygotowan wo-
jennych. Tajne zbrojenia ( 1933 - 1935) wystapienie z Mię-dz-ynarodowej Konferencji Rozbrojeniowej, wystąpienie z Ligi Narodów ( $14 . \mathrm{X} \cdot 33$ ), ówiadczenie Gerringa o rozbudowie lotnictwa ( 10.1 III.35), wprowadzenie powszechnej słułby wojakowej ( 16.III.35) , wydanie obłudnej deklaracji o szanowaniu postanowien terytorialnych , traktatu wersalskiego 1 postanowień paktu lokarmengkiego ( 21.V.35), zajecie i fortyfikowanie Hadrenil (7.III.36), of́wiadezenie, te Niemey "nie mają zadnych ządań terytorialnych w Europie ", rozplanowanie i przeprowadzenie agresji ne Austrie i Crechoskowacje - wszystko to byly kroki ani nie przypadkowe, ani nie wyikajace ze zilany sytuacji międzynarodowes, leoz krokd zmierzajace wprost do urzeczywistnienia wielokrotnie i powszechnie gzoszonych tez ideologicznych przy pomocy oręza.

Tym samym przed najazdem na Polske faszystowskie Wiemoy ujawnizy, ze Bą państwem zbrodniczym zarówno ze względu na swój ustrój wewnętrzny, niosący w swej treśol wszystkie przesteqstwa przeciwko pokojowi i ludzkosci jak $i$ wykazazy , i乞 w dziedzinie stosunków międzynarodo wyoh sq państwem stawiającym sie ówiadonie poza nawias prawa narodów.

Do najazdu na Polake pogwazciły one jawnie szereg traktatów międzynarodowych, a między innymis traktat wersalski, traktat $z 27 . s i e r p n i a ~ 1921 ~ x . ~ z a w a r t y ~ p o m i e q d z y ~$ U.S.A. a Hiemcami , traktat lokarneński podpisany przez Niemcy, Belgię, Prancję W.Brytanię i WZochy w 1925 roku, gwarancję udzieloną przez siebie $21 . \nabla .35$ o respektowaniu nienaruszalności i nietykalności Zwięzkowego Państwa austriackiego, umowe austriacko-niemiecka z 11.1ipea 1936
gwaraneje udzielone Ozechoskowacji 11.III. 38 i 29 26.IX. 38 oraz unowę monachijakg.

Haruszajac 1 kamiąc to zobowiązania utrzymywazy sizy zbrojne i fortyfikowazy edemilitarysowoną strefę Madrenil od 7.III. 36, zaenektowazy 13 .III. 38 Austrię, wząozyly 22.III. 39 okreq Kłajpedy do Niemiec wzeqczy̌y 16.III. 39 prowincje ezechoskowackie do Hiemiec i zmusizy 15.III. 39 rząd ezechoskowacki do zzozenia losu pefietwe w ręe Hitlera utworzy²y lotnictwo wojekowe, wprowadziły obowiązkowa powszechnq̨ skutbe wojekowa, powiękezajqc i uzbrajajqc wbrew traktatom armię 1 marynarkę wojenną .

Równolegle do tych przestẹpstw szia olbrzymia natręt na propagandé gzosząca prawo do panowania nad fáwiatem, ideologię wojny i mordu , ideologię nienawíci rasowej, propaganda odpowiadajgca interesom wielkich monopoli nie-' mieckioh, których narzędziem był Hitler a tealizatorami jego generazowie.

Dlatego tek jest rzeczą nieprawdopodobną aby of wká nie generałowie, bez których cala ta ideologia pozostaza by na papierze, nie wiedzieli o powyzej wspomnianyoh faktach, eni o tym te sprzeczne aq one sprawom międzynarodowym, ani o tym, zée kontynuacja tej wzánie ideologii $i$ polityki droga wojny nie mote byó zgodna ani co do celów a-ni co do metod tak sprawę narodów jak $i$ z podetawowymi prawami ozłowieka.

Oozywiscie wadze, partyjne utrzymywazy w tajemnicy wiele spraw pryed armia , ale przeciet dla nikogo nie byio tajemnieą, jakie eq istotne cele ostateczne naprzykic w stosunku do Bydów. W tajemnicy bowiem zachowywano jetynie plany technicrno- organizacyjne, a nie ioh ideologiczną, polityozną treác gloszoną w prasie . radiu pil-
mach $i$ wydawnictwach. Sam Hitler wielokrotnie mówiz jasmo - tej kwestii i kaźdy Niemiec mogk sobie zestawic te haska s praktykę. Mogz zestawienie to zrobic rówies i Manstein Prześladowania Zydów rozpoozęte na skalę ogólnopaństwowę w 1933 roku, Ustawy Norymberskie \& 1935 roku, masowe pogromy w 1938 roku były przecie\% realizacją tych zasad ideowych, które przewijaky się poprzez program partyjny z 1920 roku " Mein Kampf" i wazystkie pózniejaze miarodajne of́wiadozenia przywódców Rzeazy.

Rzecz znamienna, it te zbrodnie przeciwico ludzkoścı wiązazy się ze zbrodnią przeciwko pokojowi, miaky one bowiem na celu przygotowanie bezwzględego ganowenia fassyz mu nad f́wiatem. Kontrybucja nałozona w 1938 roku na Zydów niemieckich w wysokości l.miliarda Marek miaza miejece przed zajeciem Austrii i Czech, i poszza na dozbrojenie. Okolnik niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicenych z 25.I. 39 / Materiazy Norymbergkie str.229/mówiz: Nie jest waile przypadkiem , te brzemienny w wypadki rok 1938 przybliżył rozwiązanie dwóch problemów urzeczywistnienia idei Wielkiej Rzeszy, oraz likwidacji kwestii zydowakiej. Prowadzona w atousunku do Zydów polityka byza bowiem równocześnie przesłanką 1 konsekwencją wypadków, które miały miejsce w roku 1938.

Manstein nie moze tłumaczyć się it o tym wezystkim nie wiedziaz, tak jak tzumaczyz się na 39.dniu rozprawy is nie przypomina sobie przemówienia Hitlera z 306T/. 39 1 I.IX. 39 zapowiadajacego zniszczenie Zydostwa. Manstein nie moze trumaczyć się równiez wobec tego tym, te nie wiedziaz jakim celom szużyé me wojna przeciwko Polsce 1 jej okupacja.

Manatein oficer eztabowy i.ezej wojny áwiatowej wyohowany w kuloie cesarekich generazów wiedział it nowoczesna wojna totalna niesie $i$ musi nieś ze sobą zbrodnieq. Generaz Iudendorff / Genoral Rudendorff Der totele Krieg " Iuden dorffe Verlag Inchen 1937 atr. 5 i dalsze/episaz :

- Wojna totalna bęą̨ca równies sprawą nietylko aiz zbrojnych, Leez poruezajqee bezgofrrednio \&yoie i dueze kesdego poszczególnego egłonka prowadzącyoh wojnę narodów, zrodziza się nietylko jedynie poprzez gmieniong polityke. ale przez wprowadzenie powszechnego obowiązku akutby wojskowej. przy werastajqcych liczbach zaludnienia i przez Srodki bojowe, kt6rych dziakanie kgztaztowazo sie coraz bardziej niszezqco. " " Wojna totalna kieruje aie nietylko przeciwkosizom zbrojnym, lecz tak\&e bezposrednio przeciwko nerodom. jest to surowa i jednoznaczna rzeczywiatofé a wezystkie, jakie ©ylko darzą się pomyśled, frodki wojenne będq̨ poetawione w skuzbę tej rzeozywistości." Iudendorff cytuje klasycznego autora wszyatkich kolejnych sztabow niemieokioh przez Clausewitze $:$ I tak widzimy wieqo. te wojne jest nie tylko aktem politycznym lecz prawdziwyu politycznym elementem, kontynuacją stosunków politycznych, przeprowadzaniem tychte innymi frodkami. To co pozostaje wkaściwego wojnie odnosi aię tylko do wkeściwości jej Grodkow. Zeby kierunki i zanierzenia polityki nie znalasǐy się wiprzecznosci z tymi f́rodkami, tego wymaga się od eztuki wojennej w ogóności i od wodza w każdym poszczeg6inym wypadku ... Zamiar polityczny jeat celem, wojna jeat frodkiem. I nigdy nia moêna wyobrazić sobie ́́rodka bez celu ". Wojne jest instrunentem polityki , musi ona koniecznie nosié jej charakter, mierzyć jej miarq, prowa dzenie wojny jeat w swoich zarysach tym aamym - polityleq,

Która zamienika zxyat pióro na szpade, ale nie poprzestza dlatego mý́leé wedle wlasnych swych praw".
slausewitz mówi oczywície wyさ̨eznie o polityce zagranicznej; ale jak jut wspomnielímy historia uczy nas ze i polityka zagranicena 1 wojna wynikeja $z$ wemmatrznej Kwestii ustrojowej państwe. Ludendorff odrauca jednak tezy Clausewitza idąc dalej od niego i twierdząc, jako typowy militarysta, te celem jest wojna a polityka jedynie ́r rodkiem.
z tych zazozeń musiazy wyniknąc takie metody prowadzenia wojny jakich f́wiadkiem był áwiat cywilizowany w latach 39-45 . Metody te musiazy byó pozbawione wazezkioh oech humanitaryzmu. Przyznawaz to jut Hitler w biblii fassyzmu niemieckiego w "Mein Kampi"
"Kiedy jednak nerody walczą o ewoje egzystencje na tej planecie ... wszystkie rozwazania o humanizmie i estetyce zapadają się w nicó́ć... Humanizm 1 estetyka zezezıy by nawet na áwiecie zamieszkałym przez ludzi, jéfliby utraciz on te rasy, które są twórcami i nosicielami owych pojeć. Tym samym jednak wezystkie te pojecia wakee narodu o jego byt ziemski na tym ówiecie maja tylko podrzęane znaczenie, i nawet zanikają caZkowicie jako określające formy tej walki. .. do zá́ dotyczy zagadnienia humanizmu, to jut Moltike wypowiedziayzu sieq o tym, ze najbardsief humanitarnym jest najostrzejszy sposób walki". - Najokrutniejaze broí byßa wówozas humanitarną, kiedy warunkowała szybkie zwycięstwo."

Owa całkowita zgodnósé zasad militaryzmu pruskiego z militaryzmem hitlerowskim zwerbowaza generaków niemieekich dia Hitlera. Oni to eq wapówinni za krwaw bilans ostatniej wojny, Bilans ten obejmuje 14,45 milionów poleg

Iych, 5,50 millionów zabitych o 2,86 milionów zbombar dowanych, 11,00 milionów zabitych w obozach koncentracyjnych, 29,65 zas milionow rennych , 21,24 milionów bezdornych, 15 milionów tułaczy, 32 miliony sniezozonych budynkóm prywetnyoh , i 17,80 milionów publiosnych / Otto Grotewohl "Im Xampf un Deutschland " Reden und Aurallte B.I.str. 100 Diete Verlag Berlin/.

- Zaden zołnierz niemiecki nie noże powiedzied, te prowadzi wojne syrawiedliwq, gdy\& nie moze nie wiedzieć, \&e zmuszaj̨ go do wojny o ograbienie i ucisk innych narodów. © / J.Stalin og.eit.str. $30 /$.

21. pa\&dziernika 1949 roku bemarszazek polny Fritz Erich it vom Manstein - Lewinski,w czasie 22.dnia rozprawy zabrał gzos w swojej obronie wygłaszając na watępie swój zyciorys.

Urodziz się 24.listopada 1887 roku w Berlinie jako potomek starej, tradyeyjnie zoznierskiej rodziny pruskiej. Wszyscy jego przodkowie - jak podaje - słuzyli w wojaku pruskim, wzglęanie niemieckim, za wyjetkiem jednego, kt6 pozostawak w skuzbie Garskiej Rosji. Ojoiec jego byz równiez generakem.

Manstein watapiz w 1906 roku do armil cesarskoniemieckiej i całe tycie speqdziz w skutbie wojskowej。 Zmieniaky się ustroje i gkowy państwa- Manstein był wszyst kim poskuezny i wierny, wszystkim akładal preysieqge na wierność i, z czego jest szczególnie dumny, przysięgi tej nie zkamaz, ani w armil cesarskiej, ani w Reichswehrze, ani w Whermachtie. W armil wilhelmowskiej skusyz w puzku swego stryja, Hindenburga, w I.szej wojnie fwiatowej odniosz rany i przeszedz do sztabu generalnego. Odby kampanię w Belgii, Francneji, Prusach Wschodnich, vPolsce . Serbii iw Państwach Baztyckich. Braz udziaz rówiez w bojach nad Sommą i pod Verdun . Po 1/szej wognie f́wiatowej - jak przyznaje - słuzyz ne graniey polskiej w strasy granicznej. By? oficerem kedrowej armii republi ki weimarskiej, do polityki, zarówno wewmętrznej jak 1 segranicznej zbytnio się nie mieazaz, byz przekonań

Kronserwatywnych, wyenawał chrześeijański pogląd ma fiwiat ale przedewszyetkim uwazaz aie za zoknierza, ze cezonka armil , która wedle jego zdania, nie miaza nio wapólnego a polityloq.

Przed objeciem wladzy przez Hitlera nie wiele sieq interesowak ruchom narodowo-socjaliatyernym, dopiere w 1933 roku znalazz aie pod silnym wizywem Hitlera 1 hitlerygmu, wierzq̧ \# elueznoíd programu faszyatowakiego 1 popimrajac go. Wierzyz, te fanzyzm niemiecki usunie antegonigny klasowe geprowadgi poksj pomifeay klesani glikwiduje bezrobooie i uesyni Miemey potegnyiu mocarstwen. Hanstein powieda o te dopiero e ozasem srodgika się wnim niechȩ́ do partii, albowien nie odpowiadazy mu rgekomo metody prześladowania rasowego i religijnego, oraz jak to okreila - "Prześladowania szlachity". Rogmiar jed nak i charakter tyoh przesladowań nie byz dla niego w Niemczsoh tak dobrze rozpognawelny, jak ga granicami III. Rzeszy. Twierdzi on, te dopiero po wojnie uzmyezowiz sobie charakter tych zbrodni. Sprawq która najbardziej go dotknęie przed wojną wydaje się byé krwawa rześ jaka Hitler sprawiz drobnomieszczańskiej opozyoji skupionej w S.A. (Spiaek Roehna) a wiasoiwie dopiero zamordowanie generaza Schleichera w ozerwou 1934 roku. Próbowaz nawet, praez 6wozesnego Ministra wojny Blomberga interweniowac u Hitlera. Nie zgadzez eie rómiet podobno g usuwaniem g armil oficerów pochodzenia tydowakiego, pisaço w tej syrawie list do Reichonaua , który preedzotyé go miaz Blomborgowi.

W 1935 roku Manstein zosteje pózkownikien, w 1936 generakem, zasteqcą azefa aztabu generalnego, peinięc te
funkcje do 4.II. 1938 i przechodząc następnie na stano wisko dowódey dewizji na Sląsku.

Hitlera po raz pierwszy widział i słyszał w czasio jego przemówienia w Ministerstwie wojny w 1934 roku 1 by $\mathfrak{1}$ wówezas pod silnym wrazèniem. 22.VIII. 39 by obecnym w Obersalzberg na konferencji dowódców eił zbrojnych, na której to konferencji Hitler rozwinął przed zebranymi plan wojny z Polską, 25.VIII. 39 otrzymaz pierwszy rozkaz napadu na Polskę.

W czasie kampanii wrzef́niowej byz szefem sztabu pozudniowej grupy woje lądowyoh ,a Polekę opuściz jak podaje, 18.10.39 , będąc $W$ dalszym ciagu szefem sztabu generaka Hundstedta, tym razem na zachodnim placu boju. Czę̧́ciowo pełnił tam funkcję dowódoy korpusu. |I marcu 1941 opusciz Francję obejmując dowodetwo korpusu w kampanil przeciwko ZSRR w poznocnej grupie armil inwazyjnej, 17. IX. 41 otrzymaz rozkaz objęcia 1l.armii, operującej na południu Roaji , a od listopada 1942 objaz naczelne dowództwo pozudniowej armil inwazyjnych.

Tak wygląda oficjalna biografia Mansteina, jakśe zresztą typowa dla dowodeów wojskowych III.Rzeszy , dla wykonawców polityki wojennej niemieckiego faszyzmu.

Manstein wstępuje do armil wilhelmowskiej w 1906 roku. Cot to jest za okres? Jest to okres wzmozonej rozbudowy sił zbrojnych cesarstwa prusko-niemieckiego. panstwa imperialistycznego praqcego do nowego podziazu fwiata sił̨̨, Niemcy podwajaja flotę wojenną, a wielki kapitał niemiecki prze coraz silniej władzę pañtwa do zaboru nowych rynków suroweowych. Rok wetępienia Hlansteina do wojska jest rokiem wzmozonej mobilizacji czynnikow imperialistycznych w Niemozech, ktore odniosky
dopiero co porake w ekspansji na Marokico . Manstein watapiz do wojeka w tym okresie, kieày ta rzekomo ponad yartyjna araia cesaraka akuẑyza i służyó miała interesom wielkiego kapitaえu, co jaskrawo okagazo sie wîaśnie w wypadku ekspaneji niemieckiej w Marokku. Fkapansja ta zmierzajęca do zawỉednięoia nowymi giozemi ruay 1 prowaazona w interesach koncernu Manneamannow miaza byé poyarta bagnetami armil nienieekiej. Prasa niemieoka wozaka wówczas / A.Norden"ezego nas uczą azieje Miemiec" "Zeiq̨aka| 1 wiedze " W 1949 str.31/. " Niechaj 4.000/000 bagnetów wesprge syrawe braci Mlannesmannow"•Było rzeczą jasną ge przyezzoś tej wielkiej burtuazji niemieekiej zalezeć będzie od owych 4.000 .000 bagnetów. Manstein trafiz do wojaka na dobry czas dla zawodowych toznierzy, waywajacych reqce przed wazelką rzekomo polityką, ale w praktyce sk̉uéących zupełnie określonej polityce. I naprótno ohezopi się tym, te słuťyłk kolejno cesarstmu, republice, i pafistwu hitlerowakiemu, chekpi się bowiem tym, se zawsze skušyz temu samenu panu, temu samemu wzedcy. Od ce sarza Wolhema bowiem do Hitlera jest blizej, anizeli zeoheiažby to przyanać Manstein i jemu podobni. Faktyozna wkadza tak w oearatwie jak i w republice weihruarekiej czy tes̀ III.Rzeszy naleseła do tyoh sanych klas panujacych, majecych te same interesy Klasowe , realizowane przy pomocy terozu w kraju i wojny teroryatycznoj poza yego granicaui.

Manstein ohlubi aię swę przynalesnością do pruse kiego stanu szlacheokiogo o a więc nie od rzeczy będzie pryypomieć it kapital atyezne Niemey wihhelmowakie stanowizy blok panującej burzuazji i foudalnej szlachty
których interesy klasowe byzy zbiezne. Owa szlachta dała obwozesnym Prusom 25 z 36 premierów, stanowiła $2 / 3$ Rady Pafístwa, ale główną roleq odgrywała nadal w korpusie oficerskim. Jak stwierdza Norden w 1913 rolu 87\% oficerów aztabowych uprzywilejowanych formacji i 48\% w piechocie , oraz 41\% w artylerii polowej stanowili przedstawiciele szlachty 1 junkierstwa pruskiego. Sojusz feudałów pruskich z wielkq̨ burzuazją powstał na platformie polityczno-spozecznej, ze strachu przed rost nącymi wplywami i znaczeniem klasy robotniczej, prowadzonej wówczas jeszcze przez elementy szczerze marksistowskie. Przymierze wielkiego obszarnictwa kasty oficer skiej wywowęcej się $z$ niego i wielkiej bursuazji torom wało drogę karierom Ilansteinów i za czasów cesarekich 1 za czasów republikaøskich i za czasów hitlerowskich.

Ten fakt spozeozny zawasy za ksztaztowaniu sie poglądów pokolenia Hansteinów w sposób zasadniczy. Duch skutalazośoi odziedziczony po ozasach absolutystycznych zyz i rozwijaz się dzięki uprzywilejowaniu armii i jej junkiersko-szlacheckiego korpusu oficerskiego. Iaeały bezwzglęanego, f́lepego poszuszeństwa, ideaそy bezwzglęnego uciemięzenía ludu pracujacego, ideảy przemocy i sily w polityce zagranicznej nie tylko nie stazy na przeszkodzie wielkiemu kapitałowi , ale przeoimnie foífle pokrywảy się z imperialistyoznymi cela-ai wielkiej burtuazji i arystokracji. Wáród największych bogaczy cesarstwa 319 księząt, hrabiów i baronów stano wizo $43 \%$ podatników płacących podatek od majątku wartof́ci ponad 5.000.000 Marek. Ten sojusz , na tej samej platior mie obrony przeciwko klasie robotniczej przetrwal repu-
blikę weimarską 1 stanazz n podetawy spozecrno-goepoderezego ustroju III. Rzeszy.

Wojskowe kasta Mansteinów realizowała w czaele I.szej wojny f́wiatowej wapólne cele wojenne aryotokratyeznego obszarnictwa 1 baronów przemyskowych. Te cele zostaky oficjainie ujęte we wapolną platformę 6-ciu czołowych zrzeszen gospodarezych \& anis 20. V. 1915 r. Byik nimi / Norden op.cit.str.59/: Aneksja wschoanioPranaukiogo Zagzębia Rudy w Belgii, Póznoonej Preneji zabor Polaki , krajów nadbaztyokich i Ukrainy. Mansteinowi i Katerze GZównej oczywiście znane byzy te cele. jawnie gzoszone w prasie, cele , których aprobat wymu szono na 1200 najwybitniejszych uezonych 1 artystach którzy nadali im bardzied aprawne brzmienie o ofwladeza
 zalowem barbarzyástwa Ie Wichodu i przed \&adza zemety i panowania ze strony Zachodu". 1 ie trzeba przypominać, - podobieństwie tych celów a celani wojonnymi III. Rzeszy jesli powiedziažo aį̨ juž it w obu organizmach pańetwowych cele wojenne paíatwa by $\mathrm{m}_{\mathrm{y}}$ celami wojennymi wielkiej burżuazji i kapitału.

Marazaleic polny Hindenburg wyraziciel polityki prusko - junkiersko - imperialiatyoznej 。" bohater" I.azej wojny f́wistowej . w 24 godziny po zwyeieqatwie rewolucji niemieckiej zawarì w imieniu Kiwatery Gzównej ( $10 . x$.1918) przymierze z przewodniozecym zząu republikankiego, soojaldemokratą Ebertem , celem zdławienia tejże rewoluaji.

Hanatein akutyz wiernie i republice weimarekiej. đizuzyz tak wiernie jak wis skuśyza jej byia cesareka armia topięo we krwi powatanie robotnieze. Nie skukyiby
jej zapewne, gdyby uwaźał jej ustrój i polityke za wroga interesom jego klasy, którę zwykł był utózsamiać z narodem. Z jego kasty oficersko-arystokratycznoj rekrutowali się kaci rewolucji proletariackiej w Niemezech i przysli zbrodniarze wojenni . Od armil kaizerowekiej poprzez Reichswehre do Wehrmachtu - droga jasna 1 prosta dla Mansteinów.

Manstein powiada , ze początkowo nie wiele interesowal go ruch narodowo-socjalistyczny. Ale nie tylko jega. W pierwszym bowiem okresie rozwoju tego ruchu faktyerni władoy Niemiec nie byili jeszcze zdecydowani na wyłączne popieranie N.S.D.A.P. i jeszcze do ostatnich miesięcy przed objeciem władzy przez Hitlera stawiano raczej na nacjonalistyczny blok prawicowej organizacji bojowejo kombatanckiej Stahlhelm z partią wielkiej burzuazji a mianowicie $z$ hugenbergowskimi Niemiecko- Narodowymi $i$ z H.S.D.E.P.

Republika weimarkeke nie tylko nie naruszyka inte reáów klasy Mansteina, ale popieraZa je.Miliardy Marek szzy na rzeoz wielkioh obszerników, junkrów pruskich a rola kasty oficerskiej w republice stawała sieq coraz bardziej dominująca at do stanu, w ktorym Reichswehra stảa się państwem w panstwie .Równoczénie masa "bezro" botnych oficerów" armil cesargkiej zespalała sieq coraz foislej z wielkim przemyskem, przenosząc pojęcia kastowey solidarności na stosunki pomięczy armiq̨ a wielkim kapitazem, Polityczne zblisenie burźuazji i obszarnictwa doszz of do sztytu za rządów Brtininga zapoczątkowywując walkę z niemieckim ludem pracuj̨̨cym. Równiè̀ w porozumieniu pomiędzy hitlerowcami , partią Hugenberga i Stahlhelmem
militarystyczne 1 nacjonalletyezna armia odograka awa role. Exagnęia ona dojécia do wladey takiej partil, któraby zapewnila jej odrębne atanowisko w tyciu epozeaz nym - hegemonje ceynników militarystycznych 1 agresyw nych orez ruszenie na podbój f́wiata.

- Pozyekanie niemieckiego stanu oficerskiego byzo mifej cięzkie. W początkowym okreaie weimarskiej demokracji prowadziz on ukryte zycle pod socjalistyosnymi jeszcze readami państwa 1 naekutek kięki militarnej z 1918 roku. Po ponownym polityeznym wzmoonieniu sie mieszozanstwa i kapitazu ozywił się jeanak duch w Reichs wehrze ... Hord kapturowy , ozarna Reichewehra, krótko terminowe éwiczenia, składy broni i éwiczenia polowe w dobrach na wrchód od Flby, wzrastajace panowanie selachty, w ozynnym korpusie oficerakim, tejne upolityernienie \&olnierza w aensie narodowo-socjalistyornegp ujuowanie f́wiata ... to wazyatko eprzyjazo naszym celom i werbowało dla nas.... I coraz bardzies niemieeki korpus oficeraki zwracaz aię ku partil, która mu pzzynosiza wojnę, a tym aamym apeknienie jego zawodowych zadan 1 ambicj1" - pisal Goebbels w swoim pamiętniku /Wie konnte es gescheen "/Auszage aus den Tagebllohern und Bekenntnissen eines Kriegeverbrechers Herausgegeben Makz Fechner.Berlin . 4 Auflage 751-800 Tausend. Verlag J. H.W.Dietz Berlin str. 581 dalsze/.

Alhzkexaxaze Goebbels pisze, it korpus oficereki whek sie $z$ wyborem pomięazy N.S.D.E.P. a partieq Hugen berga. Kiedy jednak powataz w Zonie armili plan dyktarury wojekowej byzo jus zapóno, albowiem M.S.D.A.P. miaka juk za sobę poparcie monopoli niemleokioh, miliony zwol enników 1 popleorników swoich w kierownietwie
armil.
Hitler doszedz do wZadzy a Maneteinowie poszli za nim. Poszli, mimo, te w praktyce - jak piaze Goebbela * Wehrinacht jednak jest tylko instrumontem naszego państwa do przeprowadzania naszego narodowo- socjalistycznego poględu na świat。"

3 Mit arail apolitycznej i apolitycznych generazów pryez w doświadczeniu ostatniej wojny. Kasda armia bowiem jest zbrojnym ramieniem klesy panujacej i penujacego ustroju. Wanatein jak inni generakowie hitlerowscy dobro wolnie 1 z pelnạ fawiadomosicią $w$ armil tej skuzyli.

- Od 1919 a zwlagzcza 1924 roku uwaga Miemiec gajeta byza trzema istotnymi zagadnieniami terytorialnymi. Byy to zegadnienis polskiego korytarza, obszaru Saary 1 Ruhry oraz kraju kzajpeckiego. Zarówno ja sam - oswiadczyz generaz Blaskowitg 10.XI.45 / Doc.3706 - PS/USAFrh. $537 /$ / I k. 56/ jak $i$ caza grupa niemieckich oficefow aztabowych i prontowych wierzylífiny, te te trzy zagadnienia spośród których zagadnienie polakiego korytarza wybijazo się azczególnie, będq̨ mugiały być pewnego dnia roswiqzane, w wypadku koniecznym przy pomocy siz zbrojnyoh ... Wszyscy oficerowie wojsk lądowych dzielili to zapatrywanie i nie mieli Elatego \&adnego powodu oponowac Hitlerown. Hitler graynosiz sukcesy, tak przez nas uprag nione ". Generaz Blaskowitz byz w czasie kampanil przeciwko Polace dowódoą VIII. armil podlegzej Mangteinowi 1 razem z nim yrzede ta kgmpanią rozpracovywaz jej plany. Jeśli przytaczamy jego zdanie to dlatego, ze obejmuje ono równieź Mancteina.
" Manstein wiedziaz iŝ ustrój któremu skuéy jest ustrojen przestępezym , albo przynajmiej wiedziaz it przestępstwa te popełnia, poprzez morderstwa, niewolnicze podporzę kowywanie i inne nieludzkie cryny w stosunku do ludnośct prześladowania z przyczyn politycenych, rasowych , lub religijnych. Wiedział, ale nie oskarzà się go o to ani o udziak w spisku przeciwko pokojown. Nie oskarka sie, chociat jeśliby przesledzié azlak nietylko jego grupy wojek, ale równlez̀ drogi woâęce go od sztabu armil cesarst kiej do sztabu niemieckich siz zbrojnyoh,zobaczylibyśmy na tym jego szlaku zbrodnie podobne do tych , jakie popeそnił na ziemiach polskich. Nie oskarka się Mansteina - branie bezposredniego udziału w spisku wojennym, chociast jak to wyika z dokumentow braz w nim przecies pósredni ale nie byle jaki udziaz. Stwierdzenie to watne jest dia okreélenia ówiadomości przestępstw jakie popeそniz.

Przygotowywanis agresji na Poleke / opracownane na podstawie wyroku Międzynarodowego Trybunazu wojekowego w sprawie Gzównych Niemieckich Przestępo6w Wojennych z 30 .IX. i l.x.1946, patrz równièz
toczyky gieq przez wiele lat i wynikazy zarówno $z$ interesów monopoli niemieckich jak i z pokrywającymi aię z tymi interesami ideologii hitlerowakiej. Przypomnijmy kilka Paktów.

W 1925 roku zawarto w Looarno konwencje pomieqdzy

Polskę a Niemcami przewidujsca ugodowe zazatwianie w preyszzofci wszelkioh agornyoh kwestyj.26.I. 1934 sanacyjny rząd Polaki sawark z Miemcami pakt o nieagre aji. Hitlar w awoich przemowieniach w Beichatagu (30.I 1934. 30.I. 1937 , 20.II.1938) zapewniaz o szozerej
 prayjafni Niemcy grobią wazystko, by uratowad ideaz. który prgedewezystikiem im przyéwieca, - to jest pokój" 30.I. 1939 roku mówiz Hitler : "W eiągu burzliwych mie* sieqcy ostatniego roku przyjastín niemiecko-polseks dowlodza, \&e jest ona jednym z najwainiejszych czynników uapokojenia politycznego w Europiew. 25.I.1939 r. Ribbentrop preyjmowany przez dygnitarzy aanacyjnych w Wargzawie ofwiadezyz : Polaka i Miemcy mogq z ufnosoią spoglađać w przysziósé w oparciu o trwazą podatawe wzajemnych stosunków . 28/IV. 1939 r. Hitler atwierdzz w Reichstagu : Wiemcy nie powokazy pod brof ani jednego zoznierza i nie myflq̨ o podjeciu jokichkolwiek kroków przeciw Polsce ... Pomysk ataku ze strony Hiembe jeat jedynie wymyskem międzynarodowej prasy*.

Kiedy armie hitlerowakie ruszyiy jut na Polakę Hitler ofwiadozyz w Reichstagu, it welka toczy aię jako walka obronna.Tak tet gzosiz I.szy komunikat wojenny z L.września 1939 rokus Na rozkaz Pthrera i Naczelnego Wodza sizy zbrojne przejezy aktywna oohrone Rzeazy w wypełnieniu swych zadań pozosonia kreau przemocy polskiej, oddziaky niemieokiej armil przystapizy dzisiaj rano do przeciwataku poprzez wasyatkie granice niemiecko-polskie. Równocsefinie eekedry lotniotwa wyatartowazy do zwalozania cel6w-militarnych w Polsce .

Marynarka wojenna przeję̉a ochronę Baztyku" / Rolf Bathe "Der Peldzug der 18 Tage/ Chronik des polnischen Dramas . Gerhard Stalling Verlagsbuohhandlung Oldenburg 1.0/Berlin $1939 \mathrm{XX}, \mathrm{XXI} /$.

- Wojna polsko-niemiecka nie wybuchza nagle i nieoczekiwanie. Zostala cazkowicie udowodnione , ze wojna ta ... była planowana i starannie przygotowana. Zostala rozpoczęta jako rezultat zgory przygotowanego planu w momencie, który uznano za dogodny"/ Materiaky Morymberskie/ Wyrok , str.157/
5.listopada 1937 odby $\neq$ o się W Kancelarii Rzeszy zebranie zwołane przez Hitlera / op.cit.str.161,162/ w ezasie którego wygłosiz on przemówienie o koniecznof́ci zdobycia nowej przestrzeni zyciowej drogq agresji. - Problem niemieeki moze byó rozwiązany tylko za pomoeq sily" - powiedziaz Hitler omawiajquc wybor momentu użycia tej sizy. " Dla polepszenia naszej militarnej sytuacji naszym I.szym celem w każdym wypadku... powinno byé zdobycie Czechosłowacji i Austrii, aby zabezpieczyé skrzydzo, jezeli skierujemy nasz maraz na zachó . Anekeja tych dwoch pańatw atanowi militarne odciązenie , dajqc krótsze i lepsze granice, zwalniająo w ten aposobb wojsko dla innych celow 1 atwarzajqc mozliwoś utworzenia nowej armil."

Na konferencji \& 23.XI. 1939 (op.cit.str.160) Hitler oświadozył wyższym dowódcom, í wszystkie keroki dotychczasowe zmierzaly do wojny. Zajecie Austrii byzo I.szym krokiem, a zajęcie Czechogłowacji krokiem nastepnym do wazczęcia ataku na Polske.

Hangtein i generazowie niemiecoy wiedzieli jakim celom militarnym azúay gajecie Augtrii i Ozachoszowacji. Po Fall Grtn * będęcym szyfrem planu napadu ne Czechoszowacje przyezka kolej na *Tall Weisien na plan inwazji na Polskę.
3.kwietnie 1939 roku Neezelne Dowództwo Siz Zbrojnych wydaje roskes / op.cit. 272 str./ uzupezaia jacy "Fall Weiss" instrukejami Hitlera aby praygotowa nia przeprowadzono w ton aposób, teby moznabyzo preys tapic do operacji w kastaym ezacie , poozqwasy od I.IX 39. Rozkaz zaleca przygotowanie ścisłego planu operacyjnogo.
11.kwietnia 39 wydaje Hitler nowy rozkaz do aiz zbrojnyoh / toI.k. 15 जWeisung Par Finheitliche Kriegevorbereitung far $1939 / 40 \mathrm{~m} / \mathrm{w}$ którym rózkazuje przygotować sieq na następujące motliwóci: 1) ochrona granic Rzessy Hiemieckiej i zabezpieczenie przeciwko zeskeskującym atakom lotniezym, 2) "Pell Weiss"- csyli agresja na Polskę, oras 3) zajeqcie Gdańska.
15.czerwca 1939 Manstein jest jus woi egnięty ne dobre $w$ praygotowenia do napesci ne Polekef. Doku, ment $\&$ tego dnie
wydany przez sztab generalny wojek lądowyoh zaadresowany jest do sztabu roboesego Rundstedta , który to sztab opracowywaz napad na Polske od Slęaka i Szowacji. Dokument ten zawiera instrukeje wymarezu"Pell Weise" plan naczelnego dowódoy wojak lądowych , zadania póznoonej $i$ pozudniowej grupy wojsk lędowych .
22. VIII. 1939 roku odbyika aię mamienna konferencja dowódéw wojskowych u Hitlera, który powiedziaz między innymi z " Byžo dla mnie rzeczą jasną, te wozéniej lub pónilej misiało dojśc do konfliktu a Polską. Zdecy dowazem się naí juz na wiosne ... Dam propagandzie jakiehs dla usprawiedliwienia wybuchu wojny, miejsza o to wiarygodny czy nie. Nikt nie będzie pytak zwycięsoy, czy mówił prawdę... Początek dziazan zostanie ustalony rozkazem prawdopodobnie w sobotẹ rano " (t.j.26.sierpnia 1939) 遫

Mieqdzy uczestnikami tej konferencji w Obersalsberg znajdował się równię i Manstein, dlatego konferencja ta posiada szozególnę wymowę dla jego sprawy, zwaszeza zá́ dla okreṣlenia jego áwiadonosoi celów i charakteru wojny z Polską. Dwie mowy Hitlera, których wyskuchał / doc.Norym. FBJ Laboratory $65-4832$ Q 23 - zawarte w tomie I-szym str.7-11 oraz D.No 1014 - Ps zawarte w tomie I.szym str. 13, $14 /$ byzy tak znamienne, ze trzeba o nich powiedzieć obszerniej jako, te są to autentyczne poniemieckie dokumenty, stanowiagee notatldi z owej konferenoji. H itlex mówiz : Naszą gizę jest nasza szybkosć i nasza brutalnośc. Dtyngishan wpęziz w ́mierć miliony kobiet 1 dzieci áwiadomie it lekcim sercem ( frahlichen Herzens) Historia widzi w nim tylko wielkiego zazotyciela państwa. To, co o mnie mie ma słaba , zachodnio-europejeka cywilizacja - jest obojetne... I tak, narazie tylko na wschodzie, przygotowałem moje odeziazy "Totenkopf" z rozkezem niemizosiernego i bezlitoanego wyeyłania na ómierć męzezyzn, kobiet

1 dzieci polskiego pochodzenia, 1 mowy.Tylko w ten spo sób uzyekany przestrzeń żyoiowę, jakiej potrzebujemy."

- Jasno powiedziane - ozy Manstein 1 innt obeoni mogli. znajec przecies̀ pogrzednie wypowiedzi traktować skowa Hitlera nadal jako "nieotiojalne" " propagandowe" skoro padzy na tajnym zebran iu w szeapizym gronie wtajemniosonych.I csy obeonoś Mansteina na tej konferenoji nie mówi sama ge siebie? Przynajuniej od tej chwili na leśaz do grona wtajemniczonych nie tylko w plen wojny ale i w metody jakimi będzie jg prowadgice.

Hitler azczegónowo omawlal eytuaeje jaka wytworzyla sieq na gkutok paktu $z$ gari 1 powd edaisk naatepnies - Polska bȩdzie wyludniona i zasiedlona Niemeami. A poza tym moi panowie e Roają stanie sief to samo, co preeĆwicę̨ z Zolakę. Po fmierci Stelina ... rozbijemy Zwiq̨zek Radziacki" - Rozwijajęc dalej plan podboju ŝwiata mówiz z pogetrarią o wiladeaoh ezeregu krajow . " Hifflyy jak panowie 1 mkis doatrzegajuy w tych narodach w najlepszym wypadku polakierowane pók-makpy ( lakierte Halbaffen) które choę poczué knut .

- Sytuacja jeat sprzyjajqca jak nigdy. Mam tylko Jedno zmertwienie, Chamberlain, Iub jakis inny' teki Eaukerl w oatatnim momencie pryyjdeie do mnie \& propoo syojami 1 .................... zleci on ze schodów nawet gaybym osobisoie prted oczyma wayystich fotogrąów mugiaz go kopngó w brguch".
- Atak iz niszczenie Polaki rozpocrnie aie w sobote rano. Kaźę napaśc kilku kompanion w polekich mundurach na G6rnym Slasku, Iub w Protektoracie.

Czy f́wiat uwierzy temu, jest mi obojetne. Swiat wierzy tylko sukoesowi". "Bq̨azcie twardzi, będzoie bezwzględni, dzialajeie szybciej i brutalniej nis inni. Obywatele zachodnied Europy muszę zadygotac z przerasenia(Fndseten). To jest najbardziej humanitarne prowadzenie wojnye.."

Notujacy przebieg konferencji zapisakz Wile Rade wurde mit Begeisterung aufgenommen", Giring stieg auf den Tiach - Bltedrtingatiger Dank und blutrdnstiges Versprachen. Fr tantzte wie ein Wilder herum*

W arugim przemówieniu na tej konferencji Hitler ponownie powtorrzyz : Wamknąe serce na wspózezucie. Brutalne postępowanie. Prawo jest po stronie silniejszego.
" Manatein więc otrzymaz krótca lekeje wypowiedzianq dosadnym, kapralskim jesykiem, nie posostawiajaca, wętpliwoáci is chodgi o wojnę niesprawiedliwq. Na tej tajnej konferencji Hitler nie musiaz zapewniać o przestrzeganiu praw wojennych , jak zapewniad będzie wkrótce publioznie, przecimie, odrzucaz je zdecydowanie. A przecieś wastne jest to wiaśnie, co mówił tylko wtajemniczonym, w warunkach kiedy mógł mówie szczerze i otwarcie, i tę prawdę zrozumied musiaz równie\& Manstein.

W zazaqezniku do rozkazu z 11.IV. $39 / I / 16-20$, "Besondere Anordnungen far Fall Weiss"/ czytamy między innymis "Es ist davon ausizugehen, dass der Ferteitigungs - oder Kriegsqustand im Finne des $R / V . G e s e t z e s$ vom 4.IX. 1938 nicht erklart wird. Alle Handlungen und Forderungen gind auf die Friedensgesetzgebung zu Grtinden . Die Bestim mungen der Hager Landkriegsordnung gelten Sinngemsis. Ergetnzungen bleiben vorbehalten...

W punkaie 3.wymionionego zaząaznica mówi się is w wypadinu "pall Weise" utvorzony będzie teren operacyjny Wschód, który powiękezez się będzie w miare zdobyozy terenowych wojak. Na tym terenie operacyjnym naczelny dowódea wojek lądowych otrzyma sjeejalnym rozkazem prawo eprawowenia wkadzy wykonawczej 1 jest ugowakniony przehé je cảkowicie albo ezę́ciciowo na dowódeów armil . W 8. punkcie cyt.zazacznika , co jest dla eprawy Mansteina równie waťne . podporządkowywaje się dowództwu wojekowemu oddziazy ss (ss Verfagungagruppe) oraz oddziazy polioyjne lotnictwo, i oddziaky Skutby Pracy. Dokument ten wieqo będzie miaz szezegolne znaczenie dla okreflenia odpowiedzialnoáci ilansteina za przestepoze dziazania oddziazóm nie wchodzacych bezpofrednio w skzad wojsk ladowyoh.

Na szlaku bojowym napastniceych armil Hitlera , w Polsce, a potem w z SRR spotykany sie bowiem se sbrodniami popeznionymi zarónno przez oddziaky Wehrmachtu jak 1 przez oddziazy i czzonkow formacyj ss , O których zadanisch tak jasno mówiz w obeonofoi Mlaneteine Hitlex w Oberwalsberg. J

Jus w zwiagku z przygotowywniem zeboru Ozechoszowacji wystąpiz scisky związek pouiędzy dziakaniami Welmo machtu a akcja jednostek Gestapo i Siecherheitadienst (SD). które miaìy postepowac w flad za whreezająeq araią 1 ozuwać nád bezpieczefistwem politycznym na zajetych przez nią obszarach / Materiazy Morymberakie atr. 167 168, 249/ Plany przenikenia ozzonków SD na te tereny wypracowano na dzugo przed dokonaniem napaści celem pryygotowenia list mieszkańców . Których nalešy podeco inwigilacji , aresztować, lub zlikwidować.

SS Schutgstaffeln der IN SDAP - Stafety ochronne NSDAP powetazy w 1925 roku jako elitarna grupa SA dla celów politycznych pod pozorem osobistej ochrony H itlera 1 przywódców partyjnych. Po przeprowadzeniu czystki w SA (30.VI.1934) przeobrazone w samodzielna Jednostke partii. Macierzystq organizacje sS byzo Allgemeine SS , sorganizowane wo jekowo.W poezątkowym okresie w skzad SS whodzizy jeszcze SS Verfiagungsgruppe, zzotione z SS -owców, ktorzy odivwali w nich zamiast w armil swoja skuzbę wojskow, oraz ss Totenkopfexix verblinde m.in. strzegęce obowów koncentracyjnych. ss Ferfllgungatruppe zorganizowana w dewizje zmotoryzowaḩ stanowiła jąro póniejszych jednostek Waffen ss, rekrutujacych się $z$ SS Verftagungstruppe Allgeteine ss 1 ss Totenkopfverbinde.
27.IX. 1939 r. nastq̨pizo ofiejalne pozączenie wszystkich organizacyj policyjnych,partii i panstwa w RSHA (Gzówny Urzęd Bezpieczeństwa Rzeszy) pod wodzą Heydrache, jako szefa policji bezpieczeństwa 1 słutby bezpieczeństwa . Gestapo (tajna policja pañstwowa) i Kripo (Policja Kryminalna) tworzyiy Sipo (policja bezpieczeńntwa 1 wiaśnie po pozeqczeniu Sipo z SD powstaz RSHA. Byz to jeden $z$ gzownch urzędów SS , ktorego Reichsfuhrerem byz Himmler będęcy równoczénie szefem policji niemiecriej.

SD staz sief formalnym kontrwywiadem Policji Bezpieczeńetwa • W samych Niemozech lokalne wladze Kripo Gestapo 1 SD byly formalnie rozdzielone podlegazy jednak koшrdynującym inspektorom, podlegzym Wy\&szym Dowódcom SS i Policji.

Oi ostatni koordynowali działalnośc policji bezpieczefstwe, porząkowej, SD 1 Allgemaine Ss .
RSHA

11.IV. 39 potwiordzono więc zasade podporządkowania dowódcom wojek lądowych oddziaków ss i oddziazow polioyjnyoh . Plan podbicia Poleiki nio ograniczaz aie jednak do rozbicia jej sił wojakowych. Na wiele miesieqey przed agresja dokzadnie i precyzyjnie opracowano plan ujarzmienia jej. Jak wynike $z$ aktow poniemieokich / 1 . / 21 - 52/ Plan ten wieqzal aię feicle w pierwazym okresie z dziảaniami armil.
22.V. 39 opracowano jeko tejną sprawę peńetwową utworzenie "Placówki Central nej II.P/Polaica" celem ebierania 1 opracowywania danych dotyezacych ludnosei niemieekiej w Polsce i zaprowadzenie apeojalnej kartoteki regionalnej i pers nalnej, którą nalezazo jostawíc do dyapozyoji jednostkomwkraczajq̣ym do Polski. Placówka te opracowywaze równié̀ przyezką eksploatację Polski.
Y.VII. 39 ustalono uíycie w Polsce oko 2.000 ludzi $z$ Gestapo 1 SD podzielonych na 4 Einsatzgruppen po 500 ludzi, przyczem l-a grupa miala posuwać sie na szlaku Berlin -Warszawa, a 3 dalsze za armiami uderzającymi ze Sląska, Słowacji i Prus Wschodnich.Tego samego dnia sprecyzowano $z$ adanis owych grup.
2.IX. 1y3y szef Gzownego Urzęau dla Spraw Rasowych 1 Osiedlehczych ( Has ) zawiadmia dowodeów 3-ch grup tego urzędu, is z rozikazu Himmlera podporządkowane sq specjalnym grupom polieji państwowej wzgleqdn1e SD z zadaniem likwidaoji, ujecia 1 zabezpleczenia archiwów i majątku szeregu organizacji spozecznych 1 gospodarczych w Polsce, majątiku żydowskiego, kościelnego majatków rolnych i lénych.

Jakie cele realizowad miaz podbój Polski przeprowadzony przez hitlerowskioh generałów , mówi o tym równies̀ dokument $3.363-/ \mathrm{Ps} / \mathrm{I} .37$ / wyf́wietlajq̣cy te cele odnónie ludnóci zydowakiej. Jest to pismo Heydriohe z 21.wrzeánia 1939 do szefów Finsatzgruppen der Sicherheitspolizei , dotyczące zagadnienia źydowskiego na zajetych obszarach polskich. Oto wyjątici z niego: - CałokgztaZt planowanej akoji (a więc cel ostateczny) ma być utrzymany w soiskej tajemnioy. Nalez̀y rozróznic pomieqdzy 1) celem ostatecznym (ktory wymaga dłuzszego czasu) i 2) etapami wykonania tego celu ostatecznego (które będą przeprowadzane w krótkich odstępach czasu) Planowane przedsięwzięcia wymagają jak najgruntowniejszych przygotowań zarómno pod względem technioznym jaki gospodarczym.

- Za pierwazy warunek (doprowadzonia do )celu ostatecz nego uwatá trzeba koncentrowanie Zydów ze wsi w większych miastach
. Nalezy przeprowadzi6 to pospieagnie.Trzeba zryprzytym rozrósinié a

1. Obszary Graíska i Prus Zachoanich, poznania Wschoaniego Gómego sląaka
2. pozostake obezary zajece"

Dyepozycja ta nakazuje oczyf́cié z zydów tereny weielane do Rgeagy , tworgyé tydowsikie Rady staregyoh 1. obarezé je pelną odpowiedzialnośeię za przegrowedzenie 1 wykonywanie rozporzq̨zeh́ okupanta, oraz zakzadać Getta.

* Jako uzasadnienie koncentrowania Zydów w miastach me zzûy' pow6d, \&e Zydzi breli udgiaz w napadach pertyzanckich i wigqurowaniu".
* Wezystkie konieczne kroki naleźy z zasady przedsiębrać stale w najécislejszej łęceności i wspotaziakaniu z niemieokimi centralnymi wiadzami administracji oywilnej 1 odpowiednimi miejscowymi władzami wojekowymi."

Heydrich stwiaraza równiè w tym piemie , is odpis jego otrzymało między innymi równiet naczelne dowództwo arail 1 szef aminiatraeji eywilnej okupewanego obszaru.

7•października 1939 Hitler wydaje dekret /Dolnument norymberaki , $I / 42-45 /$ glecajqcy Himmlerowi moin. wy zqozenie ezkodliwego wpiywu tyoh obeo-narodowyeh esęéci ludności. które ozneczajq dla Rgeszy i dla niemieckiej wspolnoty narodowej- niebezpieczefistwo , tworzanie nowych niemieckion terenów osiedleñezych przez prresie-
dlanie".

Dokument ten jest tymbardziej wasny dia sprawy Hansteina, te okreśa : na okupowanych byzych polskich terytoriach przeprowadza szef administracji Ober Ost zlecone Reichsfuhrerowi SS zadania wedle jee go ogolnych zarządzeń/ Szef administracji Ober Ost 1 podlegli mu szefowie administracji okręgów wojskowych ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie. Ich przedsięwzięcia mają być uzgodnione z potrzebami wyikajacymi $z$ aytuacji militarnej.

Jak wynika więc z powy\&szego akcje antyzydowskie, wysiedlania i prresiedlania, rabunek mienia 1 ujarzmienie przeprowadzane przy pomocy jednostek $i$ instytucji SS byzą c zę̧́cią planu agresji na Polskę, $i$ to tą czę́cią, która uzgadnianla miała byé i przeprowadzana za wiedzią i worozumieniu z władzami wojskowymi.

Prócz Wehrnachtu i SS w przestępatwach popeznianych w czasie agresji na Polskę brała udział równié Tajna Policja Polowa / Fol (datenzeitung 8.X. 1939 Folge 41. III./30-32/.Działania jej odpowiadazy ogolnie dziaZaniom Gestapo w czasach pokojowyoh . Miała ona strzee sizy uderzeniowej Wehrinachtu $i$ zabezpieczać wojsko znajdujące się na zdobytym terenie przed skrytymi atakami nieprzyjaciela i ludności oywilnej.Urzędnikami jej byli w głównej mierze członkowie Gestapo lub Kripo. Byza ona utworzona po raz pierwezzy przy wkroczeniu do Sudetów i na podatawie poczynionych w Protektoracie doáwiadczef́ została związana z wojskiem jak najściślej.

Celem przeprowadzenia agreeji na Polske utworzono 2 grupy wojsk, \& której jedną, "Poiudnie" ekiadajaof sieq $z$ axmil 14, 10,8 , oddano pod dowództwo Rundstedtowi , którego szofem sztabu byz lilanatein. Dowócani poszozegolnych armil byli generazowies Liet . Reichenau 1 Blaskowitz . Tajny rosker 15.aserwea 1939 roku przewidywał jako pierwaze zadania Grupy Wojek Iadowyoh "Poluanie" s Atak sizami 10 -tej armil ze slageka w kierunku Warszawy , rozbicie siz polakioh , wejécie w posiadanie Wisky $z$ obu stron Warezawy w celu zniazezenia we wspokdzialaniu z grupa póknoona tych aiz polskich, które się bę̨ą Jeazeze trzymaky w Polsce zachodniej.

Armia 14. miaza wyjûć ze đicowacji i oszonic atak arail lo.oraz azybico wykeqcyé jodnostki polskie snajduJące się na Gormym Slęsku i weześnie openowad teren do Dunajca.Armia 8.miala unieszkodilwid ewantualne działania golakie w kierunku na ramie $10 \cdot$ przewidywane z terenu Poznań-Ǩutno .
/ Opracowane na podstawie danych Biura Historyoznego Wojaka Polskiego przeskanyoh Gzównej Komisyi Badania Zbrodn1 Niemieckich w Polece 10.1.1949- patzE równies publikacje hitlerowsicie o wojnie przeciw Polsce, a głównie: "Der sieg in Polen", Herausgegeben vom Oberkommando der Wehraacht in Verbindung mit Aufklarungadienat
derSA. Hilt einem Geleitwort von Generalfeldmarachall Keitel. Ohef des Oberkomando der Wehrmacht.1940, Zeitgeschichte-Terlag wilhelm Andermana -Berlin W 35 - Der groase deutache Peldzug gegen Polen"-Pine Ohronik des Arieges in Wort und Bild, Herausgegeben unter Mitarbeit dea Reichebilderrichterstatters dex NSDAP Prof. Heinrich Hoffman, Geleitwort Generalfeldmarsehall von Reichenau, Bearbeitet von Heeresarchivratringt Wisshaupt Hajor a.D.init Beitregen von Generalder inf.a.D.von Fisenhart Hothe, Berlin - und Generalwajor e.Doliugo Kerohnawe, Wiem,Verlag Par Hilitir- und Pachliteratur A.Pranz Goth \& Sohn Wien 1940. "18 Tage Weltgeaohehen". Der Peldzug gegen Polen.Dargestellt mach amtlichen Dokumenten und Berichten von Dr.F.R. Understadt mit 19 Abbildungen deutscher Wohrmaohts Pthrer 1940. Verlag fur Sozialpolitik, 䍚irktachaft und Statiwtik, Paul Senmidt, Berlin sw 68) - - Der Feldzug der 18 Tage ${ }^{\text {e }}$ fif Chronik des polnischen Dramas Role Bathe Gerhard Stalling Verlagabuchhandiung Oldenburg 1.0. Berlin 1940/

## B.Armie Grupy miotudnie me

X. Korpus posuwaz sie wgitb Polski na azlaku a Międzyb6rz, Ostrzelfazów, Urabów, Bzaszki, Warka, Zodảęice
 30 dywizji piechoty. Armia obejmowaza prócz tego XIII Korpus ( 10 i 17 dywizja piechoty) posuwający sie na ezleku: - Syeów, Kępno, Wieruazów, Sieradz, Zdứska Wola, むods, Gzówno, Sobota, Kiernozia, Warezawa.

## 10. Armia Grupy "Pozudnie"

składajq̨ea się z 5 Korpusów maszerowảa nastẹpującym szlakiem:

XI Korpus ( 18 i 19 dewizja plechoty) : -Praszka, Dz1aZoszyn, Belohatów, GZóohów, poczym rozdzieliz się a 18 DP na £owicz, a 19 DP na Sochaczew. $z$ rejonu Sochaczewa przez Puszcze Kampinoweka pot Warszawe.

XVI Korpus Pancerny ( 114 D.Panc. 14131 DP): Olefnof Krzepice? kebuciko, Radomsko, Rosprza, Piotrków, Tonaszow Mazowiecki, od Tomaszowa Aorpus rozazielix sie 4 D Panc.przez Hawę Hazowiecką, Mszczonów, Warszawe, 1 D.Panc. - Góra Kalwaria, Zyraraów, Sochaczew. Wrejonie Sochaczewa Korpus pozzącyz się i przez Puszczę Kampinowskq poszedz na Warszawe.

IV Korpue ( 4146 DF ) s - Lubliniec, Ozęstochowa, Whoszozowa, Kielce, Annopoz, Lublin Ohekm Lubelaki.

XV Korpus Zmotoryzowany ( 2 i 3 D Lelcka) : - Kalety, Woźniki, Jędrzejow, Mielce, Ostrowiec, Zwoleh, Luszoza Kampinowska, Modlin.

XIV Korpus ( 1 D Lekks, 13 i 29 D Zmotoryzowana) : Byczyna, Wielun, Widawa, Szezerców, Rozprza, Sulejów, Opoczno, Końskie, Radom, Kozienice.

## 14.Armia Grupy Mpołudnie"

składajqca się z czterech Korpusów maszerowała następucącymi szlakami:

VIII Kozpue ( 8 i 28 DP ) : :- Gliwice, Hikołów, Trzebinia, Krzeszowice, Kraków, Koszyce, Dębrowa Tarnowaka, Radomyśl Wielki, Kolbuszowa, Lefianizk, Tarnogród, Tomaséw

Iubelski. 5 Dyw. Panc. wohodzqea w skład tego korpueu szła szlakiems Rybnik, Pezceyna, Ofwięoim, Alwernu SZomniki, Skalbierz, Howy Korezyn, Pacanów, Staszów, Opatów, Sendoaierz, Rozwadów, Przemysl, Sambor, Drohobyez, 8tryj.

XVII Korpes ( 44,45 i 7 DP ) : - Cieszyn, Bielako, Wadowice, Milogilany, Wieliczka, Bochnia, Tarnów, Rze\&ะów, Jaroaミaw, Jaworów, Janów, Zozkiew.

XXII Korpus Pancerny ( 2 D Panc. $4 \mathrm{D} /$ Lekka) : Rabka, 界isznic, Bochnia, Tarnów, Dębica, Rgeazów, Jaroskaw, Jaworów, Rawa Ragka, nastepnie rosdzieliz sięs 4 D. Lekka na H rubieazów, WRodeimierz WoZyński. Zamość, - D. Panc. na Z6kkiew 1 Lwów.

XVIII Korpus Górski ( 1,2 i 3 D Górska): - maszerowez dwome szlakami.

Póknoony szlaks - Nowy Sęcz, Gorlice, Jasło, Domaradś,Gródek Jagiellońaki, Lwów.

Pokudniowy szlak: - Dukla, Banok, Sambor, Lwów.
III Korpus, Btanowiz odwody Grupy "Pokudnie" 1 akzadaz sieg e 27 i 68 Dilechoty orez 239; 221, 213 i 62 dywizji piechoty maszerujgc szlakiems- Tarnowskie Góry, Zawieroie, Pinczów, Busko Zarój, Staszów, Oeiek Rozwadów, Biłgorej, Zamośś.
( II Koxyue, oskerźonego generała Straussa gkzadajęcy się poczętkowo z 3 i 32 DP, od 6.9.39 powieqkezony o 228 DP , a od 13.9 .39 obejaujquy 32 . 228, i 217 DP. maszerowaz azlakiems - Złotów, Więcbork, Koronowo, przeprawa przez Wieze, (Chezmo-pordon)

Chezmza, Dobrzyri, Rypin, Sierp (3 DP odeszza do Pzocka) PZońsk, Modiln, Warszawa.)
/ Jerzy , irchmayer pzz dypl. "KAMPANIA WRZESNIOWA" "Czytelnik" 1946 str.60-62 podaje inny układ jednostek grupy wozudnien/。

Bitwy stoczone na terenie działań Grupy Armi1* "Pokudnie" w 1939 roku.

Obrona Warszawy 8-27.IX. 39 r. Ostrzesz6w I.IX. 39 r. Uniejéw 6,7,10.IX.39 r. Bitwa nad Bzurą 9-18. IX. 39 r. Puszcza Kampinowska 18-22.IX.39 r.Kępno-wieruszow 1.IX. 39 Sieradz 4,5,IX. 39 r.Wielû́ 1,2.IX. 39 r.Widawa 4,5.IX. 39 r. Iż̇a 8-10.IX. 39 r. Dziazoszyn 2. IX. 39 r. Bazchatów 4,5.IX. 39 r. Kłobucko-Mlokra l.IX. 39 r. Borowa Góra 3-5.IX. 39 r. Piotriców 5.IX. 39 r. Tomaszów Hezowiecki 6. IX. 39 r. Lubliniec 1.IX. 39 r. Częstochowa 2.IX. 39 r. Kielce 7.IX. 39 Lublin 17.IX. 39 r. Pierwaza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim 18-20. IX. 39 r. Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim 21-30. IX. 39 I. Kalety 2.IX. 39 r. Janow-Złoty Potok 3.IX. 39 r. Busk 9.IX. 39 r. Bitwa pod Baranowem 11.IX. 39 r. Mikozów 1,2.IX. 39 r . Tenezynek 4.IX. 39 r . £ukowa 15.IX. 39 r . Dachnów 15.IX. 39 r. Biłgoraj 16. IX. 39 rePszozyna 2.IX. 39 rn Alwernia 4.IX. 39 ro Kazimiera Wielka 7.IX. 39 r. Nowy Korczyn 9. IX. 39 r. Pacanów 9.IX. 39 r. Hogilany 5.IX. $39 r_{\text {r }}$ Janów 15,16,17, IX. 39 r. Brzuchowice 20. IX. 39 r. Węgierska Góra 1,2.IX.39 r. Obrona Lwowa 12-21.IX. 39 r. RabikaJordanów 1,2.IX•39 r. Nowy Sacz 4,5.IX.39 r. WínniczBochnia 6.IX. 39 r. Tarnów 6,7,IX. 39 r. Husaków 14.IX. 39 r. WRodzimierz Wozyíski 15.IX. 39 r.

Na tych szlakach popeそnione zbrodnie opisuja zeznania świadków przedstawione przez Polske trybunazow 1 sędzq̨cemu Mansteina. Przedstawimy je wastępujeqcej kom lejności: Zbrodnie przeciwko polskiej ludnosci eywilnej wedle terytorialnego podziału państwa polskiego, z wyłączeniem zbrodni popeznionych na ludnosoi \&ydowskiej Polski, które przedstawimy osobno, jak rómiez osobno przedstawione będz̨ zbrodnie dotyczące polskich jencoów wojennyoh. Odrębnym równiè rozdziałem będzie przedstawienie przestępczej działalnosci i rozooju Zarządu Wojskowego.

WOJEWODZTWO ZODZKIE

## POWIAT RADOMSZCZANSKI:

W miejscowosci Pławno gm. Pławno popełniono zbrodnie ktore weszzy do l.punktu oekarżenia polskiego (dow. 99 pt.A) . Zeznania fwiadkow Jozefa Krausego 1 Zygnunta Kurzelewskiego / II/22, II/23/przeskuchanych równiez w obecnosci przedstawiciela Brytejakiej Komisji Sledezej dla Zbrodni Wojennych , Prokuratora Rlwyn Jonesa / $\mathrm{V} / 61$, 62, 63, 64/stwierdzaja, it miejscowoś tą zajęzy zmotoryzowane oddziazy w czarnych mundurach z oznakami trupich główel dnia 2.wrzénia 1939 . We wai nie byzo wojek polskich, nie toczy̌y się o nią zadne walki a Ludnoś nie stawiaza żadnego oporu. Ifimo tego nasteqpnego dnia zonierze hitlerowsey wyciagnęli z domów 5-ciu mężczyzn i złapawazy przejeźdżających na rowerach dwóch g1mnazjalistów, dozączyli do owoj grupy. Cazą tę grupe zapędzono do parku aworakiego 1 roztrzelano. Kiedy znaleziono zwłoki okazało się , it zastrzeleni mieli połamane ręce 1 nogi a usta przed émiercię zakneblowane. W tej samej miejscowości zamordowano dwóch umyezowochorych oraz dwóch obywateli. Zoznierze podpalili strzałami Pławno niszcząc około 50 stod6ı ze zbozem i kilke domów miesk kalnych. W czasie pozaru strzelano do uoiekających z ognia a celem steroryzowania mleszkanców pozabierano męzczyzn i ustawiono przed karabinami maszynowym1 pod kośoiozem w charakterze dorasnych zakładników. Oprócz tego jednak zabrano 5 osób i umieszezonojako zakładników wk lasztorze w Gidlach.

WI miejacowosici Piaski gm.Garnek, wedle zeznań Hiaseckiego Wkadysława i Boleskawa Szydy/II/44 , 45/ przeskuchanyoh równiè w obecności brytyjskiego prokuratora Elwyn Jonesa/V/13-18/ popezniono ebrodnie, kt6re weszky w M/pt.oakartenia polakiego. W Piaskach nie byzo tadnego wojska polskiego ani nie toozyzy aie tu, lub tet wajblitazej okolicy tadne walki. Od 4-wrzef́nia przez Piagki meszerowazy kolumny wojska w kierunke na Kajetenowice, Zołnierze rebowal po drodze . 5.września rano toznierze wywlekli spokojnyoh mieszkancow z domów , zamordowali ich 1 podpalili domy. Oto co zkezax mówię swiadkowies" Nad ranerc... wyszedzem $z$ domu by zobaczyc co sieq dzieje. Ledwo wyohylizem się $z$ drzwi spostrzegzem 6-ciu zołnierzy w szarych wojskowych mundurach. Oni spostrzegli mile róvnies , poniewas krzyczeli do mnie " Raug". Wyszedzem na podillorze, a za minę kobiety. Owi zoznierze obekoczyli mnie zaraz , jeden z nich uderzy mnie kolba karabinu w tyz giowy... poniewas jestem kaleka, mianowicie mam proteze zamiast lewej nogi wieq preewrócizen się i upadzem ne drodze. Wówozaz sołnierze oddali do mile dwe atrzaky, które raniky mnie w obie ręce.

- Przez wybite drzwi do skiepu weszzo do mego mieszkanià - zeznaje drugi śwhadek - 4-ch zoきnierzy ktorzy krzyczeli "Raus", Raug" . Nie rozumiejaco 0 chodzi nie wychodziłem z zóskka. Wówczas jeden porwał mnie za rękę i wyprowádziz na dwór, pod pzot od wtrony drogi... Widząc , ze grozi mnie niebeggiecgentetw, powiedziazein, te gine niewinnie... Wówezag ow soknierz
popędzỉ mile wironę sąsiada, w którego domu byy
 Nam męzozyznom kazali zoknierze pozoży się twarzą do ziemi, z rękami zzozonymi na szyji. Gdy tak lezelíamy dzieci płakaky a kobiety talizy się, \&e ich mę trzelano. Obeoni przytym \&onierze niemieccy grozili, ze nas tek za chwile roztrzelaja 1 caky dom podpala, Po jakimé czasie przyszedz do domu, wktórym bylímy uwięzieni, oficer niemiecki i zwolnik nas.Wracajq̣c do domu widziazem wówczas na drodze zwzoki 9-ciu męzczyzn i trzeoh kobiet. Byli oni wazyscy mieszkańcami Piasków. Zwłoki ich pochowane zostaly następnie w grobech prowizoryeznych obok drogi, po tygodniu ekshumowano zwzoki i pochowano na cmentarzu. Wczasie peqdenia mnie do domu sąsiada . gdzie znajdowały się owe kobiety, zauwakyzem na drodze zwkoki męzczyzny. Odezwazem sieq wówczas: "co to cywil zabity?". Na to ów toknierz, kos który mie pędziz: "Wánie ja ich tu jus dużo nabizen, wy wazyscy wyginiecie, bo wyscie nam niepotrzebni, tylそo ziemia wasza". Mówiz to czysto po polsku. "s-

We wsi Kajetanowice gm.Garnek wedle zeznań Ignacego Lary i Józefa Wojciechowekiego / II /41,II/42/ przyezem ten ostatni przeskuchany by równiet w obecnosci prokuratora brytyjskiego / V/10-12/ popezniono zbrodnie, które równiez weszły đo l.punktu oskarzenia (dow. 40 p.F) Rómies i w Kajetanowicach nie było wozasie wkraczania wojsk hitlerowskich , a więc 4.lub 5.wrzesnia, ani zadnych oddziałów polskioh, ani zadnego oporu ludności wywilnej.
6.wrzeánia zolnierze hitlerowacy otoczyli wieś, podpalajq̊ ją ze wazystkich stron i otwierając na slepo ogien do domów. Pozary wywoływeno równieł wrzucaniem do domów granatów. Przez caz̨ noe wybuchazy cozaz to nowe poźuty . Do ludzi uciekajacych a podpalonych domów strzelano , bito ich kolbami , wywlekano z kryjówelke i namiejacu roztrzeliwano. Tej tragicenej nocy zginęzo od kul 1 płomieni około 80 osób miejscowych jak równié ueiekinierów innych wai., która caka spalika eieq za wysetkiem 4 -oh odleg² yoh zagród.
|| oảym powiecie Radomezezasfekim, wezędzie gdzie przechodzizy szlaki napastniczych wojsk rzecz miaka sieq podobnie. Wedle licznyoh zerneń f́wiedków/ Lara II/43 , Ostrowicz II/37, Popis II/38 ? Pieqtek II/39 Pietrzyk II/40 Iuazo II/34, Wolak II/35 Szadkowski II/36, Kubik $I I / 30$, شapeta $I I / 31$, Gzębooki $I I / 32$, Solinígki $I I / 33$ Kaczorowaki II/26, Kazimierczak II/27, Kazinierczak II/28, postawe II/29, Koslik II/24 Klekot II/25 . Magiereki II/ 12 , Hatuaiak $I I / 14$, Bartnik $I I / 16$, Niteeki II/17 , Zuterek II/18, Utratny II/19, Milo II/2 Popiozelk II/5, Oiupa II/7 , Gyganek II/8, foner II/9 Pogoda II/10. Ozarmecki II/11/, wszędzie jak w ustalonym schemacie powtarzało sie palenie domostw 1 dobytku, wywlekanie spokojnyoh ludzi i roztrzeliwaie ich bez podania nawet przyczyny, nie mówiąc jus o pozorach jekiegokoolwiek sącu, moràowanie wcrasie poẑaru, i palenie sywcem. Trybunaz jednak zeznaí tych nie wzięz god uwage.

I tak 4.wrzefnia podpalono domy wsi Kuznica gm.Garnek. we wsi Bugaj gm.Dmenin chwytano przechodniów, i znęcano się nad nimi bez powodów, we wsi Grabek gm.Solmierzyce zołnierze oddziałów zmotoryzowanych otwarli bez ostrzezenia ogień z działek i karabinów maszynowych do domów i uciekających Iudzi zabijajac osiem osob, 4 raniąc, i spalajac kilka zagród., w Koniecpolu Starym gm. Koniecpol po potyczce jaka odbyza się w tym rejonie areaztowano ludność cywilną, spalono kilka zagród i kilku mieszkańoów zamordowano pod najbłachszymi pozorami, j.np. za znalezienie ukrytej w bucie brzytwy, lub posąènie o pochodzenie zydowskie. W Wólce Pytowskiej gm.Gosławice oddziały pancerne podłozyły 4.września ogień nie pozwalając ani go gasić ani ratować mienia. W Konieapolu jednostki motoryzowane, które weszzy 4/ września do miasta, wypędzały w nocy mieszkańców zamiasto, strzelając do ludzi na ulicy, zabijając kilku z nich a następnie wazczynajac rabunek sklepów. We wsi Kruszyna tego samego dnia zabito 26 Polaków i kilku Zydów. We wsi Baby gm.Kruszyna kolumna zmotoryzowana zatrzymaila się na drodze otwierając nagle ogień na wies . Do domów przydroznych zpznierze wrzucali granaty. Zabito witen spos6́z 16 osób, i spalono wiele zabudowań. Ta sama kolunna widentyezny sposób postąpiła we wsi Jacków tejze gminy, 40 spalonych zagród i 5 trupów byzo wynikiem tej akcji. W Bogusławicach gm.Kruszyna 1.września bomby lotnicze spalizy 80 zagród, zabizy dwoje dziecl i kobiete oraz wielu ranizy. Lotnicy niemieccy ostrzeliwali z broni pokładowej ludzi biegnacych na pomoc.

W Bogusławicach jak i w innych miejscowościach nie było ani żadnyoh umoonien , ani wojaka polekiego.

W Chorzenicach gmoKromnice oddzialy zmotoryzowane podzożyby 2.września ogient. We wai zarowa tejze gm. wkraczające oddziaky otwarky nagle ogien powodujace po zar 62-ch zagrod 12 abijając 3 kobiety.|W ozasie tej akeji teroryzowano ludnoś groźbą roztrzelania , i tym razem nie podajze zadnego powodu.

We wai Gidle gmoGidle esozówke wkraczających wojsk hitlerowekich w eelu steroryzowania ludności otwarka bez ostrzezenia ogien z broni maezynowej. Odaziaky te aresztowaky w okolicy 100 mieszkanców trzymajęo ich jako zakzadnikow. W tym samym czasie zołnierze hitlerowsoy podpalili stodoze ge zbozem paląc wn iej żywcem 3-ch ludzi.

W Wielgomknach samolot niemieeki ostrzelaz 3.wrzénia wies , wtórej nie byzo wogole zoznierzy polskich. Wkrótce potem wjechaky do niej oddziały zaotoryzowaneg otwieraj̧̨c ogień namiejacowoś , wzniecajq̨c pożery i zabijając kilka osób. We wei Karczów gi. Wielgo--młyny zdarzyzo się to samo.

W folwarkach gm.Radomako ogien otwarty bez ostrzezenia na wié wywołal pożar 4.wrzeánıa 20 zagród i fimieré kilkunastu osób. W tej wei zabreno 30 męzezyen ustawsajac ich na polu, rzekomo do roztrzelenia. Tynm razem akończyzo aię tyliko na groźbie. Wtobieclar Hiejak im gm.Radomsko tego samego dnia tak samo zachowary się wkraczajqce oddzieky. Ogień otwarty bez powodu i ostrzeżenia wywozaz pożer 132 zagród, przyczem do Iudzi
ratujących dobytek strzelano.
W Kıomnicach mimo, ís nie było tam wojska polskiego lotnictwo niemieckie 2.września rano obrzucizo -bombami burzącymi i zapalającyn 1 domy niszcząc 20 zagród -i zabijając 52 osoby. Pojazây nienieckie wjeźdżające potem do miejscowosci masakrowaky zwłoki lezeece na jezdni i chodnikach paląc resztę zagród. Olicerowie niemieccy nie pozwalali gasié pożarów, ale robili zajecia fotograficzne. Iudnósć broniącą swojego mienis spędzono w jedno miejsce grożąc jej roztrzelaniem.

## POWIAT RIOTRKOI.

Wies Milejowiec gm.Krzyzanów była miejscem zbrodni - której zeznaz Józef Bazata / II/60/ przeałuchany rownies w obecnosci prokuratora brytyjskiego Jonesa/ $\nabla / 19-21 /$. Zbrodnie to weszzy do I.go punktu oskarźenla polakiego ( dow. 100 g.E.) Oto co mówi swiadek: " z wojskami niemieckimi zetlanazem die w aniu 5 .wrzeánia 1939 kiedy to pierweze ich oddziazy wkroczyそy da wsi Milejowiec. Byzy to rózne wojska i ubrane były w rózne mundury, czarne i.w szare. Ludnoś cywilna nie stawiaza wkraczajęcym wojakom zadnego oporu, a wojaka polskiego w Milejowcu -w tym czasie nie byzo. Zoknierze niemieccyy rozeszli się zaraz po domach , wypędzali ludnoś cywilną z mieszkań -1 zapędzili ją do ogrodu Kotasa, gdzie trzymali ja pod strasa uzbrojonych soznierzy. W nocy netark na Milejowiec oddział wojska polskiego. Niemcy zaczęli się cofać, w strone Milejows, uprowedzili jednak ze sobq̧ Iudnośc
cywilną ; zgromadzoną w ogrodzie Kotasa. Ja równies byłem w tym ogrodzie i wraz z innymi pegdzony bykem precz tolnierzy niemieckich w atrone Milejowe. 2oznierze niemiecoy trgymali cazę pęazonę grupe w skupieniu, kazali nam padaé wtedy jak ono padali. Na skraju wsi Milejowiec ja oderwakem aie od toj grupy a reszte ludnosci cywilnej popędzili Niemoy na ząkę połotoną między Milejoweem a Milejowem, tan ludnoś tę zostawili. sami wycofali się do Milejowa, ekęd otwarli ogień w stronę Milejowoa. Strzelali równies do ludnosei pozoatakej na zące. Okazako się pósiniej, te na zaqce tej byio okozo 30 cywilów zabityoh. Widziazem ioh swzoki. Ja sam wraz \& wujem i 14-letnim chzopcem ukrylifmy sie na strychu obory. Stamtą obaerwowakem dalazy przebieg wydarzeń $i$ wkdazem, te necierający w tym czasie na Milejowiec Miemoy zabierali ludnós oywilną i pędzili ja przed sobą w pościgu za oddziazami polskimi, które " tym czasie wycofazy się z Milejowoa...' Widziazem równiez jak zoznierze niemieccy wpęazili do domu slęzaka, pozozonego blisko obory na strychu której siedziekem, grupe okozo 30 męzozyzn, dom ten zamknęli 1 podpalili. Męczoyzni ratowali się ucieczką przez okna, a wtedy toznierze, otaczajacy dom strzelali do nich. W ogniu domu sleqzaka i w ogniu karabinów niemieekioh eginęzo tam wówczas 30 męzozyen.Grupa okozo 10 Miemeów wpadza nastepnie do zagrody , w której ja się znajdowałem. Tutaj zostrzelili najpierw mego dziadka, atarea liozącego 65 lat, następnie mego brata 1 podpalili obore, na atrychu którje ja znajdowazem się. Hatujac się przed spkonięciem sywcem zerkoczylifony tozn.ja wuj, i ów chzopiec $z$ obory na plac sąsiada. Nie zdęzylifmy jeszcze podnieśs rąk do góry, jut Niemcy preybiegli do nas 1 otworzyli
w naszym kierunku ogień. Wuj nazwisko Kulbat Stefan zostaz zabity namiejscu, ja ranny zostazem wrawą rękę i obie nogi, a chęopioc otrzymaz poatrzaz w brzuch 1 zmarz. Ja udawakem nieẑywego i leżakem bez ruchu. Po jakims czasie rozejrzałem się, 1 widząc, ze niema Niemeów, powlokłem się wironę zagrody winuka, gdzie napiłem się wody, a następnie wyszedzem na ulicę.Ulica zasłana była trupami, chodzizem po wsi i po polach i quszeqdzie napotykałem trupy... W sumie naliczyzem w Milejowou i przylegzych polach okozo 160 zwlok cywilow. Cała wies Milejoweiec,z wy jątkiem jednej stodoły, zosta2a w czasie tej rzezi takte spalona."

Ta masowa rzé́ odrǿtnia sie od poprzednio opisywan ych wypadków i jest bardzo znminna dla te go 10 dzaju zbrodni hitlen wskich.Zabieranie Iudnosci cywblnej przez oddziały frontowe poto, aby słuzyza ona za ochronę, osłonę przed ogntem nieprzyjaciela weszzo w czasie drugiej wojny swiatowej do regul postepowania armii faszystowskiej.Jak wy ika z pierwszego zeznaia swiadka, oddziały hitlerowleiego wojska prowadziky ogien poprzez zgrupowanych na łące cywilów i to ogieá bynajoniej nie stromo-torowyeKiedy oddziaky polskie wyo cofazy aie zoznierze hitlarowscy, wkraczajac ponowne do miejscowosci wzię̉y odwet na ludnosci oywilnej, nie przepuszczajqc nawet kobietom i mazym dzieciom,mordujac wszystkich znalezionych.

Z podobnymi zbrodniani spotkamy sie jeazcze na szlaku Heeresgruppe std, ale juz teraz fornt i trzeba powiedziec ze zbrodnie te stanowią tylko ogniwo w jedno Iitym kancuchu metod hitlerowsilich.

W Chabielicach zmotoryzowene oddziaky wkroczyzy bez walki 5.września , przyczem ludnoś cywilna nie tylko te nie stawiała in zadnego oporu, ale na teqdanie pracowaka dla nich naprzykzed przy naprawie mostu. Wiedługi ezas po wkroczeniu zołnierze zaczęli strzelać do Iuaności sywilnej, na skutek czego powstaka panika a ludzie ukrywali się gdzie mogli. Byky wypadki, te strzelano nawet do ludzi , którzy stali z podniesionymi do góry rękami. Następnie przeszukiwano domy i kryjówki spęazając Iudzi, męzczyon, kobiety 1 dzieci na kąlę, gdzie zebrano ich oko $400-8 t \mathrm{~L}$ i pozostawiono przez noc i dzień następny. Przez cazy czas ludzie nie otrzymali nawet wody do picia. Wieczorem dnia następnego zapędzono te grupe na pole, gdzie rómied spedziła one cazą dobę. Z grupy tej zoznierze wybrali 4-ch ludz1, zaprowadzili do stojącego opodal samochodu . w którym stali jacyf́ zołnierze niemieccy, a następnie popędzili za mzyn i zastrzelili. Równocześnie podpalono snopkami skomy miejecowy kócióz.Ju\& poprzednio zastrzelono 3 inne osoby $z$ tej wsi .Najbardziej charakterystyozny jest fakt, se kiedy zwalniano po 2-ch dniach ludzi uwięzionych na kące kazano im krzyezed miech zyje H itlex" i rzucano w głodna gromade chlebb, fotografujac tę scenę. Ogó em w Chabielicach zabito około 20 osób. Również i w tej miejscowosci ani nie byzo odaziazów polskich, ani nie doszko uprzednio do tadnego incydentu. Wy padki te opisują fwiadkowie Perliński, Zimowski, 1 Hirowski / II/66, II/65, II64/ z których dwaj ostatni przeazuchiwani byli równiez w obeonosci brytyjskiego prokuratora/ $\mathrm{V} / 22-25, \mathrm{~V} / 25-27$ /

Zbrodnie w Chabielicach wesziy do leplatu oskaxdenia polskiego (dow. 41 p.G).

W samym Piotrkowle i w reszeie pow-plotrowakiego oddziazy wojskowe podlegze đowśaztwu pozudniowej grupy arnil oraz lotnietwo niemieckie dokonaly wielu dalezyoh zbrodni. Wiotrkowie luadnow ski II/53/ gdzie nie byzo ani polakiej koncentraoji wojekowej, ani obrony , lotnictwo nienleckie zrzucizo w okreaie od 1-5 IX. bomby burzqee 1 zgpalajace niszcząe okozo 200 domów il zabijejac kilkaset osob cywiln $n_{y}$ ch. Falowe naloty gowtarazy aie kilka razy dziennie. Po wkroczeaiu wojek lądowych do Piotrkowa zabroniono ratowac plonące jeszoze domy i nie pozwolono zabezpieczyé domów zagrozonych.

Dalsi swiedkowie / Wóleikowski 11/54, Pierzyáaka II/55, Gzubała II/56, Gajua II/58, Jonezewski II/57, Borowkik II/63. Mozer II/59, Rgzpoáczyk II/61, Kocooik II/62, Strameke II/67, Gamrot II/68, Turlejski II/69, Sowinski II/70, Gubalski II/71/ opowiadają o kapankach na ludnofe cywilnę, strzelaniu do nepotkanyoh w drodze praygodnych przechodniów, o wywlekaniu z mieszkań 1 roztrzeliwaniu bez kadnego powodu 1 bez podania przyezyny - jak wydarzyžo alę mięazy innymi w Rosprzy, - beznyślnym paleniu zabudowań w Mierzynie o zabijaniu przez wkraczajzce oddeziazy 1-ych przypadkowo napotkee nych ludzi jak to wizax wydarzyło aię w Niecheicach, starej wai . Had Kaninisk nadleciazy 2. i 3.wrzesnia samoloty hitlerowskie bombardujac miejscowcéć z mazej wysokóci , chooią nie byzo tam żadnych oddziazów pole kich eni graygotowanej obrony.

Lotnicy ostrzeliwali ludność z broni pokzadowej, otwierając ogien nawet do pojedynczych osób. Na skutek bombardowania gniszezono okozo $70 \%$ zabudoweń, a ofiary w ludziach wynosizy około 150 osbb . Procz tego po wkroczeniz wojsk, żołnlerze w czarnyoh mundurach wyzapiwali męzczyzn i zabijali ioh w rzesni. Tak zginęzo 18 osób, a ponadto bez powodu zabito dalszych 12 osób. Feazta ludnosoi zbiegka i przez kilke dni nkrywaka atę w okolicznych lasach. Podobnie bez powodu bombardowano 2.1 3.września wies Pytowiee gmoKamithk niazoząc 50\% zabudowañ. Równiez̀ miaato Sulejów przez 3 dni skolei systematyoznie obrzucano bombami burzycymi i. zapelajqcymi niszeząo 80 \& budynków.Samoloty z niekiego lotu ostrzeliwaky w mieście 1 na drogach ludność cywilną, powracając w Palach po 9aanolotów. 4.września zrgucono około 100 bomb i miaato stanęžo w pionieniach. Wówożas lotnity rozpoczęli polowanie na pojedynczych nawet ludzi. Na skutek tej akoji lotniczej zginęzo wiele setek os6b eywilnych.

Eskadra lotnictwa hitlerowskiego rzuciミa równié bomby namiejscowosé Gorzędów, a kiedy nie azugo potem czozgi i samochody pancerne wjechały do wai zołnierze rozbiegli się i pochodniami podpalali domy.Sklepy zrabowano. Ludnoś́ do której doszそy wiesci w jaki sposób poatepuje armia hitlerowaka zbiegła, a jedyny człowiek który pozostał we wsi został zastrzelony. W Longinówce 4.Wrzénia zoznierze oddziazów wkraczająoyoh zabrali 80 mbezyzn i zamiknęli w jednym z domów. Whocy doszze do potyczki z cofajacymi sie od Piotrkowa oddziazami polakimi. W czasie starcia ów dom podpalono, a kiedy

Iudzie ueizowali ratowá się przed fimiercią w pzomieniach napotkali kule zolnierzy hitlerowakioh. W ten gposób zactrzelono 16 osób. Równocześnie oblano benzyną budynek szkolny i podpalono.
pow. KONGKIE
3. Lub 4.września samoloty niemieckie bombardowaky 1 ostrzeliwazy ze gnizonego lotu pociag osobowy,w któxym jechazo okozo 1.500 pasấorów - Pooiąg ten znajaowaz się na odcinku kolejowya Wąsocz - Janów. Kiedy ludzie z pooiągu uoiekali lub ueizowali ukryó się aiano do nich ogniem karabinów maszynowych, wielu zabijając i reniąc / Lis II/47/.

We wai Gustawów gn. Durecéw / Kuxp II/49。/ zoznierze hitlerowsey . ktorryy weszli po uprzednim atoczeniu potyczki z regularnym oddziazem wojeke polekiego, wrzucali granaty do piwnic, gdzie ukryª aię Luanośc i podgalali mieszkania. W miejscowości tej nie doszło do żadnego zamachu na oddziazy lub toknierzy niemieckich. We wsi Rogow tej samej gniny / Pitas II/50/wkraczajace oddziaky zebrazy wazyatkioh męzezyzn od 14.lat traymajęc ich 2 godziny na polu, a nastepnie przeprowadzajqc ne toren waraztatów azpalerem zoznierry, którzy przy f̂wietle reflektorów bili ich i rawidowali . Zatrzymanyoh w ilośoi kilka tyeięoy rozlokowano w warsztatach kolajowych.

## 

O miejscowośc Wieruezów nie toczyly sie walki a mimo to na skutok bombardowania lotniczego 1 ognia artyleril
wybuchzy tu pozary. Jak zeznaja f́wiadkowie /H ojozylk II/ 1,2 , Magot II/3, Polak II/4/ odazialy hitlerowakie wkroczyły do Wieruszowa jù 2.września rano. Następnego ania wyłapywazy one przechodniów strzelając w olona i. wypęazając ludzi, którzy schrdnili się w kościele. 82 osoby zebrano na omentarzu groząc im roztrzelaniem . ale tak jak w poprzeanich wypaakach nie mówiąc nawet za co. Wreszcie odprowadzono 1ch pod karebinami do sąsiedniej wsi . Po drodze spostrzegli oni trupy 16-tu mieszkańców Wieruszowa. A po dojéciu na miejsce rozselekcjonowano cezą grupe wysyzając młodszych męze czyzn wgzab Niemiec na roboty.

## POH. KUTMO

10.wrzénia , wiedziele, rano kiedy ludzie wychodzili z kó́cioła zapełniająo głómą ulicę nadleciały samoloty hitlerowskie 1 z niskiego lotu obrzucizy bombami miaste Jeana $z$ bomb zabiła 25 osob 1 kilkadziesiąt zranika, inne spadzy na domy które poczęzy płonąć•A przeciez 1 w tym wypadku w mieście nie było wojek polskich , nikt do samolotów nie strzelaz, a niski lot pozwalaz lotnikom na zorientowanie się że mordują ludność cywilną. /Kisielewski II/240, Jędraszko II/241/ Jut L.Wrzénia zbombardowano pociąg osobowy Kutno-Z̄́d\{́, zapeそniony wyzącznie cywilami zabijając przeszzo 30 osób $i$ raniąc kilkadziesiat dalszych. Byzo to nad ranem 1 ludnoś nie widziała jeszeze wogole o wojnie tak, te kiedy samolot niemiecki lecial nisko nad pooiagiem machano doń rękami sądząc, że to polska maszyna. Po wkroezeniu do Kutna oddziaky hitlerowskie rozbiły ogniem artylerii
zabudowania majatku Bielawki chociat nie było tam zadnej akeji oporu. / Kraszeweki II/242/ . Na terenie operacy jnym nad Bzura dochodziko do mordowania spokojnej ludnosci cywilnej i to na tych odeinkach, na któryoh nie bjžo jus wojek polskich. Tak deiazo się moin. we waiach Wole, Kaukowa, i Gosławice. / Nowak II/243/

## POW. SITRRADZ

Mieszkancy wsi Chojne gmoBogumỉów usunęli się na rozkaz wojeka polekciego, 2 uwagi na zblizający się front za rzekę Wartę. Kiedy oddziały niemieckie przeprawizy zię przez rzeke postanowiono powrócic do swsi. Dnia 6. wrzénia rodzina świadka Kulawiaka / II/136/ znalasła -sie w drodze powrotnej we wel Stronieko, gdzie napotkała oddział ss. JedMenz tołnierzy kazaz bratu f́wiadka odejść na bok, kopnęz go ustawiz pod drzewem rozkazujęc podnieśd ręce do góry i wówczas zabił strzazem -z karabinu w gzowę. Kiedy fwiadek widząc to ukry sieq -pod wozem zołnierz ów wyeiągną go stamtąd rozkazując 1śc na frodek szosy z reqkami podniesionymi w górę 1 strzelił do niego trafiając w nogę. Nastẹpnie zolnierz ow zamordował ojea swiadka powalająe go uprzednio na zienię uderzeniem loolby mimo it błagaz go o darowanie sycia. Zamordowano rowniez jeszeze jednego mieszkanca znajdujq̧cego się w tej grupie. Do rennego f́wiadka zbli--zyさ eię zołnierz kopiąo go w twarz ilw pierfe, a nestępnie oddajac do niego 2 strzady. Wypadek ten wazedz do l.go pltu oskarzenia polakiego (dow. 101 p.H.).

Do oskarżenia tego wezedz rówiè̀ wypadek (dow. 39 p.D.) jaki wydarzy $\mathfrak{z}$ się w miejscowosci Szezawno gm.

Hajaczewice./ Wośniak II/129, Grobela II/132/Dn1a 4. wrzef́nis zebrano z tej wei 18 mq̇ezyzn podzielonyoh na 2 grupy. Grupe ekładająeą się z 12 osób zaprowadzono na koniec wsi , uetawili obok etodoky $i$ rosetree lali z karabinu maszynowego. Ci san 1 soznierze ktorzy ich zanordowali wreucili trupy do doze wykopanego przed egzekucja kozo stodozy. Zamordowanyoh wrzucano do togo doku przy pomooy widez. Grupę 6-ciu osób zaprowadzono na drugi koníec wei i rozstrzelano z karabinów.

W tej samej gminie we wai Biedaczów zabrano 2-ch gospal arzy wzyrowadzono na pole, kazano im paś 1 palcami wygrzebá w ziemi dozki. Kiedy skoncezyli robote zabito ich leżq̧oych wzấnie w tych dozkach/ Pabiniak II/130/ . We wsi Witów zabito 2-ch męcazyzn , przywie--zionych przez zmotoryzowane oddziazy oraz jednego miejscowego gosjodarza 1 pewną umyekowo-chorą. /Michaleke II/131/.

2ycie luanosoi cywilnej nic nie bylo warte dla zo $2 n i e r z y ~ h i t l e r o w e k i c h ~ o b e z a r u ~ o p e r a c y j n e g o ~ p o l u d n i o-~-~$ wej grupy wojek lądowych. WI wielkesosei wypadków nie usiłowano przecies stwarzá newet pozoru legalności czy jakiegolcolwiek eq̨dowego wyiaru kary., nie ogzaszano nawet w większosci wypadkow preteketu do mordu. 2. wrzeanis n.p. we weil Kuśnica Zagrzebeke gu.Klonowa /Gezka II/117/ zatrzymano powracającego do zagrody gospoderze , odprowadzono na bok 1 zastrzelono. Tego aamego dnia bez powodu i pretekstu zamordowano 2-ch 60-cio letnich gospodarzy. We wai Suche Huby ted samej
gminy wycięgano z domów mężczyzn, roztrzeliwano ich 1 palono domy. / Gonera II/118/

Miasto Zroczew zajêto bez walki 3.września 39x i tego gamego dn ia zabrano 100 mężzyzn rozkazując i m maszerowac przed wojskiem w charakterze kywej ochrony przed minami lub ogniem polskim, Po dojściu do Iowej Wsi wybrano 3-ch męzczyzn i obgzoszono, ze dla postrachu beูą roztrzeleni. Grupe 30-tu zakładników zamknięto w stodole przetrzymujac ich do rana. Dochodzizo do takich bestialstw, jak atrzelanie jedynascie razy do 73 -ch letniej kobiety. Miasto podpalono. Kiedy domy paliky się strzelano do bezbronnej ludnosci, nie pozwalajac gasí6 potaru, etrzelano równie\& do uciekajaoyoh kładąc trupem okozo 200 osób przewasnie starców, 4 kalek i dzieci. Trupy wrzucano do płonqeych domów, gazie równiet palizy sieq zwioki zanordowanych w mieszkaniach. Niemal całe miasto spalono. / jabłonski II/119, Modrzewska II/120, Korpecka II/121, Schmidt II/122, Kozuszek II/123/ W gminie Złoczew zabito 11 męzazyzn $i$ jedną kobietę, ogilem karabinów maszynowych. We wsi Rybnik smxixaginite kiedy auta niemieckie ugrzęzły w piasku apędzono mia nowicie 11-ru męzczyzn i Jednę kobietę aby pchali auta. a kiedy jedan z nich poczęz uoiekać wszystkich roztrzelano.

0 tym it byz towszystko celowy mord fwiadczą row nié preteksty wyszukiwane przez katów j.np. we wii Rowy gmeWroble / insiazczyk II/124, Andczak II/125/ gdzie 4.wrzénia strzelano do ludzi przy ktorych znaleziono np-kgiązeczkę wojakowę i roztrzelano 8 -miu mzodych mieszkeńców pod zarzutem it są w wieku pobo-
rowym i powinni byé w wojsku! Czę̧́ć męezozyn wywieziono na roboty rzymusowe do Rzeszy.

W Kzóoku gm. Bogumixow aresztowano 18 męzezyzn i umieszczono wpiwnicy koezar w Sieradzu. Do piwnioy tej wrzucono granaty zabijajac 8 osob. Po odejsciu soznierzy pozostal i podjęli uoieczke, ale 1 w trakoie tej ueieozki 2 -oh $z$ nich zastrzelono. / Bednarek II/ 126 Miskiewiez II/127. Nusiea II/128/

VI jeszoze ozyginalniejezy aposồ posteqiono z mieazkańoami Charzupni Mazej / Powaleka II/133n. Spętany II/134/ - 4.wrzénia wkroczyzy tam oddziazy zoinierzy hitlerowekich , którzy ohodzili po domach . wyoiagali z nich ludzi, strzelająo do opornych. Ziedy zebrazo się okozo 100 osób, odprowedzono ioh na pole majatku Dzierlin i obstawiono karabinami meszynowemi. Naatępnie obsługa kerabinów maszynowych odaaliza się a na zgromadzonyoh otwarto z bliskiej odlegzości ogief dziaza artyleryjekiego , ostrzeliwajq̧ ioh ※ rapnelami.

POW/ ZOWIOZ
Tworzenie z ludnosci cywilnej zywej osłony, \&ywego muru dla jednostek hitlerowskioh wyetzpizo w najjaskraw szy eposobb w Zowiczu, chooias na cakym ezleku bojowyil pozudniowye grupy armil wypadki takie powtarzazy aię niejednokrotnie, w miejezoj lub wiekszej skali. Zeznania Stanisława Z̄wacyńskiego / II/244/, grzesZuchanego równie\& następnie wobecnosci brytyjakiego
prokuratora E.Jonesa tak maluja ow wypadek.:"Otoczyli nas zołnierze niemieccy, trzymający w reqkach karabiny 1 Kazali nam iś w stronę ulicy lioatowej. Gdy grzybylí́my na ulicę Mostową zołnierze niemieccy kazali nam się rozstawié na szerokość całej jezani podnieść rece do góry 1 otoczywazy nas $z$ boków 12 tyzu pędzili do mostu. na rzece Bzurze. W grupie, któwę tak pędzono było nas cywili Polaków okozo 60-ciu. Po drodze na ulicy Mostowej zołnierze wyciągali z bram domów męzczyzn 1 kobiety, $i$ wraz $z$ nami pędzili w stroneq mostu. Gdy przý́lí́my na odlegzof́ć ca 50-40 m od mostu, z drugiej strony Bzury padzy strzaly w naszym kierunku. Po pierwszéj salwie upadíamy na ziemię... W czasie strzałów soznierze niemieccy skryli się za zabudowanimi 1 strzelali w stronę mostu, ale takse inni zoznierze obsadzeni w domach W poblizu mostu. WI jednym z tych domów widziazem ustavi ony na stole karabinumaszynowy, z którego obsługa strzelała w stronę mostu. Strzelali nie tylko ci, ktorzy nas eskortowali dommostu ale takźe inni soznierze, obsadzeni w domach w poblizu. mostu... Ukryci za budynkiem toznierze naszej eskorty kazali nam powstac. Powstaliśmy ale w tej chwili zaczęz się $z$ drugiej strony rzeki obstrzaz artyleryjeki, wobec czego ponownie pokzadismy sie na ziemię.

Tak więe mamy jaskrawy przykzad posługiwania się tywymi ludzmi, ludnoscią cywilną, majaca zaskaniac oddziaky hitlerowskie przed ogniem polskim. Fakt ten wszedz do l.go pktu oskarżenia polskiego (dow. 50 p.T)

Było to 13.wrzeenia 1939 roku. Wowiczu \&oznierze Wehrmachtu zomordowali m.in.na podwórzu magiatratu 3-ch męzazyzn o oraz kilka innych osobb, na ulichach miasta/ Oczineki II/245, 246, $7 / 7-9 /$

W powiecie Zowickim jak i w innyoh powiatach wojewodztwa z6dgkiego as lak pozudniowej grupy wojgk hitlerowakich pokryty byz zgliszczami spalonych domów 1 trupami zamordowanych Iudzi. Oddziazy hitlerowakie pozredzake wieśé o tych moxderetwach totes Indnośo uciekaka przed nimi i ukrywała aię. We wgi Booheń ga. Dębkowice / Doka II/247/Większoś mieszkanców uoiekła, a w opustoszałej wsi pozostako tylko kilka os6b do pilnowenia dobytku. 15.września weazそy tu oddziazy hitlerowskie wywlekejse z dom6́w pozostazych \#1eszkańców i zabijajqe atrzakom w gzowȩ。 Z wy jqticiem awóch sterych kobiet, w tej ozę́oi wai, która leśaza blizej arogi zamordowano wazyatkich mieszkańoów. W sqsieanich wsiach dziako bie to samo. Ne wai Retki gm.Bąków / Surpe II/248/ zabijano wssyatkich napotkanych , wyciqgano z domów imordowano. Zabito w ten
 W tejese gminie,we wai Urzecze / ilaterek II/249/w taki.
 /Vlostowski II/250 / wrzucano granaty do prowizoryeznych schronów, w których ukrywaka się ludnośc zabi jając tą. jakíe ozęsto powtarzajaca się metodą 13 osób, w tym równiez kobiety 1 dzieei. Kiedy jedna
$z$ matek, cheq̧ uratowac swe dziecko przed fmiercia wyskoczyła ze schronu biegnq̨c do, domu zastrzelono

W wielu waiach terorysowano ludność spędzając ją na place lub pola, obstawiajzc karabinami maszynowymi i rozkazujac klęczec z podniesionymi rekami.

## POW•BRZEZINY

Brzeziny, make miasteczko, ani nie ufortyfikowane, ani nie obsadzone przez wojsko polskie zbombardowano w dniach 6.i 8.września niszcz̨̨c 52 domy, szpital, Starostwo, i uszkadzając powaznie klasztor.Bomby $i$ ogień karabinów maszynowych kierowano bezpośrednio na ludność cywilną zabijając okozo 200 osób. Wielu ludzi spalizo sié Eywcem w domach. Bombardowanie przytem by¥o tak uporczywe, i celowe jakby chodziło o niszozenie bardzo watnych celow militarnych. / Stelmachniewice $I I / 171$, Górecki II/ $172 /$.

W Dmosinie /Grzegorczyk II/174/w dniach 8. 1 9.wrześnie umý́lnie podpalano domy zabijajz̨o przytym okozo 30-tu ludzi. We wsi Teresin zamknięto w stodole około 150 ośb , otoczono wojskiem i podpalono strzelajacc do próbujacych ucieczki. W Niesułkowie/Plorezak II/175. Turkiewiez II/176 / zabito 7 osób i zonierza polskiego wziętego do niewoli, rewidujec wszystkihh Iudzi, bijąc kolbami i strzolając do okien. W Grodzisku gm.Dmosin / Nowicki II/277/ dla sterroryzowania ludności strzelano do niej bez uprzedzenia i powodu zbierano męezyyn , ustawiano w rzędy, wyblerano pew-
ną iloś 1 w obeenosci wszysticich rozstrzeliweno mordujęa $w$ ten sposób około 25 osób. Palono równiez rozmyśnie gospodarstwa.

## POW. GK TERRIEWIOE

Dąbrowa Mszadelska byza miejsoem zgbrodni omówionej równiez̀ w l.pkeie oskarżenia przeciwko Mansteinowi za zbrodnie wojenne popernione w Polsce. Swiadkowte Genowefa Jaros i Antoni Sych/II/180\} II/181/ oras przesłuchany równiet w obecnosci prokuratora brytyjskiego Antoni Supera / II/178, 178 . $/ 1-3 /$. Ten ostatni tak opisuje zbrodnie w Dąbrowie Mszadelskiej sxanhett
 Nazymme się Antoni Supera, urodzony 29. 12/1902 w Teresinie, religii rymmko-katolickiej, narodości 1 przynależnosci państwowej polekiej, rolnik, niekarany, zamieszkały w Dąbrowie Mszedelekiej, powiatu Zowickiego /aane personalne stwierdzono na podstawie dowodu osobistego./
Wojska niemieckie wkroczy̌y do Dąbrowy Mszadelskiej w sobotę đnia 9.września 1939 w dwóch mewartych grupach , - jedna reno, druga wieczorem. Byza to piechota 1 oddziaky zmotoryzowane. Dzien sobotni i noe $z$ soboty na niedziele przeaziy spokojnie, we wai nie było wojska polakiego, nie było więc zadnych dziazań wojennych. W niedzielę z zana pojawiz się na polach odlegzych od naszej wioski drobny oddziaz zolnierzy polskich, byzo ich zaleawie kilku, Miemey rozpoozęli zaraz ogien od strony Dąbrowy Mszadelakiej i od sq̨siedniej wsi Teresina. Owi polsey zoznierse
zostall wazysoy wystrzelani. Nie dotarli do naszej wei i waszej wai nie bronili aię. W ozasie obatrzeliwenia $\sum r z e z{ }^{\text {N }}$ iemców tej grupki solnierzy polskich, schronizem się wras a rodzinę do obory. Schronili gię tam równiet sąsiadei 1 przeohodnie. Po jakimé czasie ja wyszediem z obory na podwórko. Zauwasyli mile przechodzący obok mej zagrody qoznierze niemieooy, zabrali minie oras zebrali pozostake osoby, znajdujqce się $w$ stajni. A Byzo nas rezem 6-ciu męzizyzn. Niemoy popęzill nae w stronę zagrody Kozłowakiej. Gdy zblizyliśmy się tam, zeuwezyłem, te na polu Kozłowekiej stoi jû́ duża grupa męzozyzn. Thie oraz peazonyoh wraz ze mng doprowadzili soznierae na odlegitosé moze 20 m od owej grupy 1 kazali nam upaśc na ziemię. Po jakimś ozasie zołnierze niemiecoy kazali nam powstać, podprowadaili nas bliźej tej dutej grupy, przeprowadzili u nas rewizje oaobiatz̧, po której odprowadzili nas na kilkanafoie metrow od tej dużej grupy i tam kezali nam upaś na ziemię. Przy tej grupie, w Której ja byłem, staz jeden wartownik z karabinem gotowym do strzazu. Ta duża grupa otoozona była kordonem kilkudziesięciu zolnierzy. Ro naezym drugim apadnięciu obejrzakem aię 1 widziakom, że tę całą dų̨̛̇ grupę zapędzili soznierze nienieeoy pod stodoze,. Tam kazali spegizonym męzczyznom uklękngć z rękeni wycięgniętymi ku gozze 1 strzelsli do nioh. Padazy atrzazy gęsto, taf-k jak z karabinu maszynowego. Ogląanązem się parokrotnie
i widziakem，jak roztrzeliwano．Mieqdzy innymi ga－ miętan dok̉adnie moment，w którym zastrzeleni zos－ tali w tej duzej grupie，Sójka Józef，Tomasz Halesa 1 Peliks Malesa．W grupie tej byli sami męzezyzni W różnym wieku，od dziec poczazwszy na starcach skonczywazy．Znam barazo wielu z niegh po nazwisku． 1 nazwiska te pamiętam．Ha\＆ałem od tej grupy w nie－ daleriej odlegkosci，tak ze póniej w czasie pozacu stodoky byko mi tak goraco，iz oglądaken sieq po ubramiu czy sieq nie zapaliłe⿰工凡．Po ustaniu strzał6́w pod stodozą，strzegacy nas wartownik zołnierz nie－ miecki，Hazał nam usiąsc．Siedząc widziałem，jak tolnierze niemieccy wciągali zwłoki roztrzelanych do stodoxy Kozłowskiej．Po wciagnięciu tamwazystkich zwiok nogami zaciagali pokrexwawioną ziemie，na której lezały zwzoki，następnie wybuehz potar，który momentalnie objaz calas stodoze，do ktorej zoznierze weiegali zwºki roztrzelanych．Pzomienie objezy rów－ niés 1 tę ziemię，na której leźaky poprzednio zwłoki roztrzelanych．Jeszcze w czasie palenla się stodozy zoznierze niemieccy popęazili nas w strone Teresina， następnie na Trzcianke，tam zatrzyaano nas do godziny 1．w nocy 1 zwolniono．Nagtępnego dnia na polecenie soztysa przeszukaliśmy zgliszcza stodozy Kozłowsiciej 1 wydobyliśmy z popiozów szczątki 112 zwzok．Tyle byº czaszek w popiozach．Ja byzem przy wydobywamiu tych azkieletow obecny，brakem w tej pracy udeiaz．＂

POW. zeczroa

Zbrodnie popeznione przez zoznierzy oddeiazów podlegajacych dowరdztwu pokudniowej grupy wojak 1ądowyoh stanowiq̧ równiét jeden z punktów oskarżenia przeoiwko Mancteinowi (dow. 45 pkt T) W Eegozycy gnajdowali sie liazni uchodścy g okolicy. Jedna z takich rodzin ukzywiza sieq wiwnyoy pewnego domu . Dnia 9.wrzefinia toznierze w sgaro-gielonych mundurach wkroczyli do tej piwnicy nakezujac wezyetkim megzezyznom wyjs6 na podwóze. Za męzozyznami wyszly rownies kobiety i dgieei. Wowczas Eolnierze oddzielili kobiety i, dzieci od megtozyen 1 6ciu ich zabili - Winiu tym w zęczyoy nie byzo wojaik polekich.

W calym powiecie Zęczyckin mordowano luanoś cywilną wywleksjąc z domów pewni liczbę męzezyon i roztrzeliwujac nam iejscu, lub w sq̨aiedniej wsi/ . Nord 1 pozoga towarzyszyy wkraczajqcyia oddziảon. W esasie walk jakie toozyky sieq w okolicy zeqczyoy, w którejtto -okolioy poczynize lokalne posteqy kontrofenzywa polaka wí elokrotnie obsrczano ludnoś cywilng odpowiedzialnotcia za działenia wojenne regularnych oddziazów Wojaka Polakiego .

Swiadkowie / Zygmunt Kaminaki II/214, Jozefa Kaczmarek II/215, Staniazaw Zawadzki II/216, Janina Hotyl II/217, Teofil Mardofel II/218, Romen Bertoaik II/219, Edward Baulik II/220, Walenty Ohinezewski II/221, Jenina lisiak II/222\% Zdziskaw Brygier II/223. Hakaymilian Golczeński II/224, Dominik Kuleaze II/225.

Jan Hysiewski II/226, Jozef Nawrotek II/227, J6́ef Graczek II/228, Janina Batarowicz II/229, Janina Baranowska II/2 Jan Florozak II/232, Kazimierz Adamiak II/233, Janina Garuz II/234, Roman Szezerbiak II/235, Roman Cymlinaki II/ 236, Ignacy Milezarek II/237, Józef Kulas II/238 Jon Konarski II/239/zeznali, ge kiedy ustazy odgzosy bitwy we wai Tur (e9 8.IX.39) ludzie wychodzili z piww nic i kryjówek usiłując gasí zapalone domy.Zoznierze hitlerowscy wyłapywali jednak wgzystkich mieazkanców, którzy wyszli z ukrycia i ustawiali czwórkami pod jednym $z$ domów. Wieczorem częśé tych ludzi zbiegza do gnajdujzcyọhei ę opodel oddziazów polskich . Tymczasem poẑar ogarnial coraz więcej domów, a zołnierze niemiecoy zapędzali pozostazych w Tumie ludzi do pzonacych zabudowań , gdzie spalali się zywcem. Kiedy zás następnego dnia oddziaky polskie nacieraky na £ęczyce , pocisk ertylerii polskiej wpadz na grupe zoznierzy niemieckich zabijajac jednego sołnierza. II tym momencie reszta gruy rzuciła się do najblizszego budynku, wyprowa-
 jąc natychmiast. We wsi Góra f́w•Malgorzaty gm.Tum zjawizy się oddzialy niemieckie 9.wrzeánia. Zołnierze tych odaziałów podpalali zapazkami atrzechy zabudowań. Kiedy $z$ jednego $z$ domów podpalonych wybiegz jego mieszkeniec z mazym dzieckiem na ręku, zoznierz wydarł mu dziecko i zastrzeliz go z rewolweru. Tego dnia zastrzelonc 3. męzzzyzn. W czasie wmarezy-u wkraczającym odaziakom przypatryweło się kilkudzieaięciu mzodych mężcyzn. Kiedy kazano im podnieść ręce do góry, jeden $z$ nich rzuciz się do ucieczki, ale zastrzelono go.

W czasie rewizji zneleziono u jednego z męzezyzn kilka Kugek po wystrzelonych pociskach 1 to byz wyeterozajzey pow6a do zestrzelenia owego ozkowieka-.

We wei Topola Katowa gm.Tozew równiet roztrze11wano nie powiadamiajac nawet ofiary o przyozynie takiego postęyowania - Horderstwa takie popezniono we wยi w Biakej Górze giarootków, Wrwalewie tejtu gminy, we W6lce gio.Gostków, i w innych weiach. Mieszkanców Wartiowie speqazono do pobliskiego majątku i trgymano przez 3 ani w oborze, kamiku a jotem w okolieznym kościele. Po tym ozasie megzozyzn posegregowano , Ewalniając atarych , a mzodszych wywo\&̨q na roboty do rzeszy. 11.wrześnie y odpelono w tej miejscowosci, wszystkie zagrody i zemoxãoweno 11 osób $z$ Wartkowic 1 okolioy. Podobniey ostapiono we wai Dabie gm.Topola zabierajac 50 ouób i z amykajqo w kościele zeqzyckim na 3 dni bez jakiegokolwiek jedzenia. I tutoj wybrano ezęćć ludzi kierujac ich do pracy przymusowej. We wai Broników gm. Piatek speqdzono wazyatkich mieazkaneów wypuszozajqo potem jedynie starców, kobiety i dzieci. Męzozyzn podzielonona 2 gru,y, zktórych jedng zamknięto w Kościele drugą zaś akierowano do robót. Z grupy lemęsczyzn do lat 45. Wywieziono na roboty do Rzeszy, a z grupy 2. ezefe ludzi roztrzelano nad rzeka̧. Prowadzonym na smierd kazali zołnierze śpiewać "Jeazeze Polska" ale ci rozpoczęli :"O mój rozmarynia"

11 osbb z Balkowa gm.Piątek schronizo gię we wai Janowice tejge gromady . Do wai tej wkroezyzy wojaka
niomieckie 9.wrzefnia 1939, zajmujge ja boz walki. gdy wojeka polqlikigefege w niej nie byzo, a ludnoś cywilna nie Etawiaka sadnego oporu. Naatepnego dnia wygrowadzono wyideniong gruae uolekinierbw na podworze , preeprowadsone grantowng rewieje i nie nie snalazłazy kazano ubrać się 1 maszerować nayrzód. W owned chwili eabremiaky streazy i kule powalizy wegyatkich masgerujqcych. Bgefoiu \& nich sginęzo na miejecu.

Alordowanie luanosei cywilnej przybieraîo szczeghinie jaskrawe foruy w ezesie odwrotn niemieckiego apowodownego lokalnymi dziakantami oddziaków polekich.WSwezas , wesaie takich akoji odwrotow ych zoznierge niemieccy wyoliqgali \& domów mętczyen zabijajac ich main iejscu, Lub zabieraja ze sobł do nesteqnej wai. \& reguky podjalano równiê domy. Tak dziako aieq
 1.1/151, झoruta 11/152, Tybura I1/153, Konozarek II/154 Ambroźak II/155, Konczarek II/156/ . Hasowy mord i pozoge ogernęそy wale tej gmany: Rogotno, Bqtkow, Grabisz6w. Drawie wazęzie, xównieź w essiednich gnanach mordowano Iudnóé oywilng masowo tylko dlatego, te woliey wo jeka polekie atakowaky oddziaky niemieckie. Dowództwo niemieokie zdaweko aobie jednak doekonale ayrawę, ze ma do ezymionia z regularnq armị, która ruazyª do lokalnej kontrofenzywy, jak to byzo wieńnie w tya $r$ jonie, nae z oddzaazami partyzanckimi. Zreaztq nawet w takiu wy padiu repreeje nie byzyby niczym uszrawiedliwhoneo亩.p. po gakończonej potyozce pod Kowalewicemi, zakonczonej zwyozeqko dia hiemeów, zoz-
nierze Wehrmachtu wyciagali z domów ludzi, męzczyzn kobiety 1 dzieci, epęazili na jedno miejace, 123 mętozyen roztrzelall pojedynozo nad wykopanymi dokami. / Rogalaki II/157, Gieraga II/158/. Mordowano Iudzi bez powodu rownies w gminie Lesmierz , a mianowiole we waiach i Dzierzblętów, Slerpów, Parzyce, Czerchów, Maszkowlce , Oetrów, Katarzynów, / Góra II/159, Krysiak II/160, Janioki II/161, Bujak II/162 Rieroficzak 11/163. Bartczak II/164, Zarębeka II/165 Staeiak II/166, Zumeoka II/167, Wojeiechowaki II/168 Nejman II/169/•We wsiach tych mordowano zupeknie bes pai odu lub prayozyny ludzi pasqeyoh bydko, posiadajacych brzytwe przy zobie, lub zabijając ich w zwieqz ku z wymienionymi powytej akcjami bojowymi polako-niemieckimi. W tyoh wypadkach jak nop. W Czerchowie wyoiqgeno ludzi juá po potyozee z ich kryjówek , wrzucano granaty do piwnic 1 domów , rozkazywano jak w Plaszkowicach maszeroweé wybranym ze wei męzozyznom 1. atrzolano do nich w czasie marazu atyzu, lub poprostu mordowano przygodnie napotkanych mieazkeñoów.

POW•EODKII

髙ié Pauczew gm.Brójce byza terenem walk oddziazow polskich i niemieckioh. I kiedy wojsko polskie wyoofitazo gię jut, zołnierze hitlerowscy podpalili wlea,
 ratowne/inalete II/142, Zimon II/143/.

V powiecie zódzkim, posiugujq̨c się doniesieniami Iudnosci przyznajg̨cej się do pochodzenia , Iub naro dowosci niemieckiej, wyłapiwano Polaków i \&ydow, wywo tono do więzień lub roztrzelimanona miejacu. Tak dzia-

2o aie rowniet w Aleksandrow1e/II/144-146/.

## WOJWMODZTWO SLASKIE.

## POW. KATOWICKI

*Jestem gajowym i z chwila wybuchu wojny we wrzeániu 1939 pełniłem szużbę w lasach nadleánictwa Murcki. Wojska niemieckie zajęzy te okolice w dniu 3 września 1939. Po wkroczeniu tych wojak ja bez przerwy w dniach następnych pełniłem słuźbę patrolowę gajowego w lasach Murcki. Juz w pierwszym tygodniu tej słuzby po wkroczeniu wojsk niemieckich słyszałem wielokrotnie strzazy nadchodzące od młodego zagajnika. Po ustaniu strzazów chodziłem do tego zagajnika i zarówno za pierwszym razem, jak i w dniach następnych znalazłem tam áwiezo skopaną ziemię. Kopazem w tych miejscach świezo poruszoną ziemię i we wszystkich wypadkach dokopywałem się zwłok osób cywilnych, co poznałem po ubraniu. Pewnego ania wtym pierwszym tygodniu po wkroczeniu wojsk niemieckich jechakem około godziny 4,30 rano do młyna. Droga prowadziła przez las nadleśnictwa Murcki w pobli\&́u tego zagajnika, o którym zeznawałem. Usłyszałem wowczas pojedyncze $i$ seryjne strzały dochodzace od strony zagajnika. Podkrađłem się w poblize tego zagajnika na odlegzpś 20 m . Z ukrycia swego zobaczyłem samochód cięzarowy, kryty, przy nim zoznierzy niemieckich, zwzoki kilkunastu roztrzelanych osסb cywilnych oraz grupe cywili kopiących grób. Zobaczywezy to wycofazem się i pojechakem do mzyna. Dnia następnego udałem się w to miejsce, gdzie dnia poprzedniego wi -
dziazem samochód i scene poprzednio opiaan̨̨.Zastazoa tam ziemię akopanę w 2 miejecach. Jeden a tych grobów rozkogazen i pod ziemis dotarkem do zwKok męzozyzny ubranego w czame ubronie. Zasypałem grób z powrotem 1 odalizom vię. Wiadomości moje zachowazem w tajeanicy 1 dopiero po wyzwoleniu zawiadomikem wadze polakie - zajeciach w leaech nedleśnictwa Mureki i wakazazen tym wadzom znane mi groby. Groby te zostazy rozkopane $i$ wydobyte $z$ nich zaçnie 79 zwiok. 2 tych dwóh grobów Ictóre powstaìy w tym âniu, edy ja w zegajniku widziazem ganochód ciężarowy wydobyto w czaeze zumat ekehumacji 28 Iub 29 zwkok. Jedne spośŕd tych zwkok rozpornane zostaky jako zwłoki ezłowieka pochoasącego e Szopienic pod Katowicabi.Zoznierze, któryoh widziazem przy samochodzie w zagajniku ubrani byli w mundury piechoty nienieakiej.

Zeznanie to , stanowiqce podstawe do jednego z punktów oskarzania Mansteina o sbrodnie popeznione przez podlegze mu oddziaさ̃y na tarenie polski/Kufnik v/36.37-I/195/ ziozone byzo w obecnosci brytyjskiego prokuratora Joness. (dow.ge 52 pkt. W) .

Ia terenie cazego powiatu juz̀ w l-yoh dniach kampanil jrzeciwio Polsce wkraczajace wojeka niemieokie poekugujqo się ludnoscią narodowosci niemieckiej aresztowazy, maltretowazy i zabijazy Polaków za ich pryy naleźność do antyniumieckiegh patriotyornych organizaoyj, g okresu międzywojennego lub tet ze ich udziaz w powstaniach flagkich . Gmentarg katowicki byz widow nią tajerniczyoh i okrutnych zajéć / Neliszer I/296.

Szajor $I / 177 / .4,5$, i 6.wrzefnia auta taboru miejakiego konwojowane przez unundorowanych Niemeów przywozizy na onentarz katowicki przy ul. Francuakiej zwzoki aęzozyzn w ogwilnych ubrai iach . Kiedy wezwsno grabarze do otwarcia koatnicy i zzożenia tam zwkok, rozpoznak on is 日q to ludzie zastrzeleni w liozbie kilkunastu. Jeet to tylko drobny Glad zbrodni po eznianyoh w Katowicaoh i najblizezejokolicy, Równiez na omentarz prey ul. Si nkiewicza zajechaky auta zakadowane zwkokami przykrytyai brozontem. Zwioki te zrzucano do wylapanego uy rzeanio doku. Do Katowio Niemoy wkroozyli 4 .wrzénia na jotykajqc jedynie na akeby of $\delta \boldsymbol{r}$ unundorowonyoh oddziaZów Związku Polekiego. Walczacy, wrazie poddenia aie byli sprowaazani do pewnych punktów miaste jak n•p.na ul.Zamkowa, do Parku Kócicusgki, gdzie ion roztrelimeno. Roztrze1iwano xf́wniez ne ulicach 1 w podwórzech domówo/Odzineł 1/198, Gajoweki I/199, /.

POW. PSZCzYMA

Wi Pazczynie znajdowal aię obóz przejéciowy , do którego spęzeno zarówno unundorowanych Jeńców polskích jak 1 ludzi oywilnyoh. Oi oetatni byli to gabmie poworani do wo juka, ktôrzy zdążeli za swoiny jeanostkami wojskowyni. Hord popełniony w Parku szozyákkim na takich wảaśnio oaobach cywilnych którym zarzuceno bądé to udzioz w powstaniach siląkich, bęas to posęazano ich it eq jzzebranymi partyzentami. opisuje azereg fwiadkow. /Szkianny I/160, Goryl I/161, Holarozyk 1/162, /
zbrodnis ta, jako typowa weszke do 1 .punktu oskarze nia przeciwko llansteinowi ( dow. 104 pkt Q). Było to 14 wrzénia 1939 roku. W wymienionym obozie przejf́ciowym wysegregoweno 23.cywilów i jeanego jeńca wojennego , wsadzono na auto pod ailna eekortą wojekowa , a na drugie auto zakadoweno $10 /$.polekich jeńców wojen ych przeznaczonych do grzebenia zwłok. Do miejsca stracenia wszysey oywile musieli biec, kiedy zaś dobiegli otwarto na nich ogień z karabinów maszynowych. Bieg ten odbywali na czworakach. Roztrzelanych $z$ broni maszynowej dobijali oficerowie niemiecoy z pistoletów. Następnie przywokano przywiezionyoh jeíców wojennych, którym kezano f́oiagnąó rozstrzelenych oywilow do pobliskiego rowu wypełnionego woda 1 zasypać zwioki . Zwzoki te ekshumowano 8.paśdziernika 1946 roku / I/163/.

W Jankowicach gm.Pazezyna - wié dnia 3.wrzeónia \&oznierze niemieckich siz zbrojnych otwarli nagle bez powodu 1 ostrzezenia ogień broni ręcznej 1 maszynowej ne zebudowanie i ludnód́, wzniecając poéary, pociskami z apalajającymi. Strzelano do wezystkich, próbujq̨cych gasí ogien, do domów wrzuceno grenaty, 1 mordowono ukrywająę̨ się luanoś zarówno mę̨ezyzn, jak kobiety i deleci. miejscowosci tej nie było zadnego oporu polekiego, ani nie doszzo do zadnych incydentów./ Jagiezko $1 / 146$, Pudeßko $1 / 147$, Oszek $I / 148$ Bieleoki $I / 149$, Grzechnik $I / 150 /$.

W Wyrach . po przejéciu natarcia niemieokiego 1 po ogniu artyleryjekim zjawika się aruga fala wojak
niemieckich. Zołnierze podpalali domy , obrzucajq̨c je granatami tak, ze spzonęzo 50\% zabudowań. Wielu mieszkańó́w podejrzanyoh o udzieł w powstaniu áląakim, lub w organizacjach polskich przekazano w ręce Gestapo. - 近ikozowie , które wywoziło aresztowanych na Gronie w Mikołowie 1 roztrzeliwazo ich. /Gyrof $1 / 151$, Bromboezez I/152, Whulk $I / 153$ Skutnik $1 / 154$, Prasoz $1 / 155$, Chrostek I/156/.

W ilfikozowie / Frydeoka I/157, Zurek I/158。/ i w Woli / Larysz I/159, / solnierze Wehrmachtu pomagali w wyszukiwaniu 1 aresztowaniu slązaków, ktorych następnie roztrzeliwano pod wymienionymi jus pretekstami . 3.wrzeania wojeka wkraczające podpalizy szereg budynkow a ozęśc ludności zginę $\mathfrak{a}$ a w ohwili ratowania się, lub tez̀ apłonęza w domach.

W Eaziak ach Gornyohy 3.wrzesnıa 39 oddziazy, które wkroczyły wyciagnęły $z$ dombw i piwnic przez obrzueanie ich granatami i pod gróbbą rozstrzelania ukrywających się tam ludzi spędzając ich na kąkę . rozbierając do bielizny a następnie przekazując do obozu w Nieborowieach. Wiele domów spalono / Widuch $I / 170$, Widuch $I / 171$, Heiduk $I / 172$, Furas $I / 173$, Piszozek $1 / 174$, Mendecki $I / 175 / /$. Ukrywajq̧ych siè wyoiqgano wśród okrzykow : Rauss, polnische Schweine".Tak samo postąpiono w ఓaziskach frednioh / Bojdol I/178, $\pm \otimes$ 179/. Tutaj to wyraźnie stosowano represyjno-terrorystyczną zasade hitlerowskiej armil roztrzeliwan ia dzierięciu polaków za jednego Hímea- zabitego zoknierza niemieckiego. Ale w tym wypadku jak i we wszystkioh podobnych wypadkach wybierano ludzi zupernie niewinnyoh,
nie majqcych zadnego zwiazku z rzekomym zabojatwem.

Typowym wypadkien byza zbrodnia w Orzeszu: 1.dnia wojny wkroezyzy tam oddziaky niemieckich ail zbrojnych 1 wydazy rozkaz aby wazyzoy męzazyzni zgromadzill aię na rynku. Oficer niemiecki odczytywaz z liaty nazwiaks 1 grzy pomooy czzonków hitlerowskiego Korpugu Ochotniczego odetawiaz na bok wywozanych. Milejacowi H itlerowoy wakazywali rómiés domy, w których mieszkali ludzieg naletacy do Polakich organizacyj, ludzi tych syedzano do prowizoryoznych aresztów, poniewierając ioh i bijące Tym razem odbyz się "gąd", i reno na moey jego wyroku gamordowano 21. niewinnych ludzi zneqcajge aie jeszoze $n_{g} d$ trupani 1 obrewowywije je.Jedyną ioh winą byze udziaz w powataniu śaskim. lub w plebiscyeie na Górnym sląaku. / 绝ezor I/183. Tlatkik I/184, 185, Gryber I/186, Ostrgasek $I / 187 /$.

W misateczku Szezerców ogień oddzialów. polskic ze skebych umoonień gmugiz do odwrotu przewage hitlerowaka . Po wyatrzelaniu cazej amuniejl zoznierze polscy wẏcofsli się jednak \& miejscowości, z ktorej prawie cała ludnoéé noiekza przad dziakaniami wojennymi. Zoatazo jedynie okozo 30 ludzi. Rozwoieczeni oporem regularnego wojeka samordowali kilkunastu obywateli reaztę uprowadzając jako zokzadników i podpalili miast-ogko pooiskami gapalajajacymi, na skutek czego w kilku mieszkaniach spalili aię ludzie. /Walenta I/189/

Mord wilmielinie i w Imieianie- wioski zagIuguje na ezczególnş uwagę. Jeet on typowyai dia postępowania wojak hitlerowakich na slqsku, w piexwseyoh
dniach wojny, a wiec w tym okresie, w ktorym na sołnierzy Wehrmachtu dziakaé musiazy te czynniki wyohowania 1 propagandy, te rozkazy i polecenia, jakie wydaweno jeazcze przed rozpoczęciem kampanil. Wówczas bowlem prawdopodobnie jeszcze nie dotarły do jednostek wojakowych propagandowe opowieści o rzekomych okruciefistwaoh polskich popeßnianych po l.szym wrześniu 1939 r. Wypadki te sa runiez oharakterystycene dla ścisłej wsp6łpracy Wehrmachtu, Ss, i hitle-rowsko-niemieckioh obywateli polskich.We wsi wczasie przemarszu wojsk frontowyoh panowel pozorny spok6j. W nooy $3 . / 4$ wrzesnia o potnocy patrol Wehrmachtu zaczął dobijać się đo drzwi jednego z domów 1 wezedzszy przeprowadził tam rewizje. Przed domem pozostał człowiek, który wakazywał zołnierzom Wehrmachtu , przyszłe ofiary, prezes miejscowego związu niemieckiego " Volksbundu". Patrol odszedł nikogo nie aresztując. Ale nie długo potem rozlegzy sie strzazy z broni ręcznej, meszynowej i' przeciwpancernej. Kule wpadały do miea ksac , a ludzie pełzając i ochraniając sobą maleńkie dzieci wchodzili do piwnic. Kiedy przerwano ogiene zoznierze weszli do domu, 1 podzożyli pot zapaloną skomę u wejścia do piwnioy. Wówczas zaczę̉y płakać głoóno dzieci, zdradzając obecnoś ludzi. Pod grożbą wrzecenia granatów wyprowadzono wazystkich na podwórze , gdzie powitał ioh oddział pijanych zołnierzy. Rozdzielono męzczyzn od kobiet i dzieci , wyrywając maze dzieci męzozyznom

1 oddajq̧c je matkom. mįzczyzn ustawiono twarzą do drewi i oddano do nich salwe, dobijając s pistoletów.

- tej samej porze roztrzelano równiez̀ ludzi z domu , do ktorego wróciき z rozbitego oddziału polskiego zỏnierz W.P.Miejecowós podpalono / Kosma I/200, 201, Kozioz I/202/. W Imielinie - wioeki ludnosé rôniez ukrywała się w domach i piwnionch. Nad raneir m 4.września pod oknami kilku domów wybuchzy gronaty i rozlegk się ogien z karabinów maszynowych. Z jednego domu wyciagnięto na dziedriniec atarq kobietę, jej córkę, -dwóch wnuków, syna i synowq̨ z 5-cio miesięoznym dzieokiem. Zołnierze lézqc i bijąc wypeqzali wszystkich na dziedziniec. Wewnej chwili jeden z zoxnierzy atrzelix do owej starej kobiety raniąc ja w piers, inuy, pijany, zabỉ wystrzałem matkę, trzymajaç̨ ne rękach kilku miesięczne dzlecko. Od następnych kul pedili dalei członkowie tej rodziny. 0 tej samej porze zanordowano grenatem wychodzących na rozkaz zoknierzy z piwnicy członków innej rodziny pozostawiając ciętko rannych, broczących krwią wlasnemu losowi i podpalajac zabudowania. Wiele rodzin ucierzo do dalej pozoźonych dombw., ale i tam doa egze ich ṡędze mordu / Merszaxek $I / 203$, slusorz I/204, Boźek I/205, Swieza I/206//.


## POW•BTDZINskI

W Będzinie zajętym bez walki 4•września w czasie wielkiej akcji anty 1 Polaków nie- Eydów. Zwłoki przerzucano przez mur cmentarny , zabierano ludzi z domów i rozstrzeliwano
pozostawiano w pzonqcych dowach Ludzi uzomnych，oraz brano zakładnikow．／Koradiusz I／219，Smigieleka I／220， Rak I／221，Gacek $I / 222$ ，Kleezez I／223，Kordye I／226， Małote I／224／．Zbrodnia ta weezそa równie\＆w aket ogker－ zenia yrzeciwko Wangteinowi（ dow．44 pkt K）．

## WOJEMODZYTM KRAKOWSKIE

## Powa№w＿TARG＿

Podhale bardzo wczefinie zapoznako aię $z$ metodami prowadzenia wojny przez armię hitlerowkk．I．wrzeánia 1939 szky kolumny hitlerowskie na Gzarny Dunajed．Ogieh artylerii i bomby lotnicze skierowono ns niebroniona otwertą miajecowof́ć，z ktorej wojako poigikio wycowfazo gię bez organizowenia oporu．rociski prtyleryjekie weniecizy pożary w kilku gospodaratwech，a juk o g－tej rano pieqweze oddziaky wkroozyžy do miejecowosci． W nocy rozlegzy ale 3 strzazy pistoletowe．Zozniezre natychmiast otoczyli dom Agnieazki Ogrodnej o twier－ dzęc ．ṫe stamtąd wỉaśnie strzelano．W domu tym achwy－ tano kilkuneztoletniego ohZopea oraz zięcia wkaści－ cielki，zaskoczonych tym nejseiem，ipo bezowoenej rewizji za broniq wyprowedzonona gó́oiniec．Wówozas すxxzxazemn jeden $z$ zoznierzy podpalając azomę
 w pzomieniach，a wich pozoataky tray kobiety． Kiedy wyskoczyさy oknem，zołnierze achwytali je，nie pozwalajac opuszezać domu，sle wyrwaty aieq im，i w ten sposób uniknę̉y Ǵmierci w płomieniach．Pojmenyoh
wraz z pochwyconym przed domem góralem odprowadzono na wikarówkę. Wiế gorzała. Ogień objąz pobliskie zabudowania, a rakiety zapalajace wzniecizy pozar w dalszych domach. Noc była spokojna, bezwietrena, $i$ pożar możnabyło ugasić, lub katwo zlokalizować, ale zołnierze nie pozwalali ani gasié, ani wynosic niczego $z$ domów, strzelając w kierunku płonących domów $i$ odganiając ludzi od potaru.

Podczas gdy paliz się Czarny Dunajec dwóch niewinnych młodych ludzi stanęzo przed sq̨em polowym oskarzonych bezpodstawnie o strzelanie do zoinierzy niemieckich. Skazano ich na f́mieré, chociá istotnie ani nie strzelali, ani nie znaleziono pray nich tadnej broni. Nad ranem roztrzelano ich, nie pozwalajac na pochowanie zwłok, a ludzi którzy chcieli zabrá $z w ł o k i$ wywieziono za to do obozu pracy / Giowacz $I / 68,6$ ? Gliazczinski I/70, Leja I/71, Szaflarski I/72, Stopka I/73, Stopka $I / 74$, Romaniszyn $工 / 75,76$, Szaflarski $I / 77,78$, Oichowski $I / 79,80$, むabędś $I / 81,82 /$.

Why Tyanowes toczyly się wal ki pomiedzy oddziaka$m i$ polskimi, a niemiecko-słowackieni. Na skutek ognia artyleryjakiego spzonęzo 19 gospodarstw i padzo 5-ciu gospodarzy. Wieczorem 4.wrzénia do wsi wkroczyzy oddziaky skowackie, a następnego dnia oddziaky niemieokie. Zoznierze jako represję za opór regularnych oddziazow zastosowali ogień bez ostrzezenia do ludności cywilnej, zabijając w ten sposób kilku ludzi oraz podpalenie budynków. 92. osoby wywiegiono na
roboty przymusowe do Stowacji i Górnej Austrii. / Cebula I/101, Kolarz I/102,103, Kamiński I/105,106/. POW.MXSLHWIOKI

W Skomiennej Białej oddziały wkraczające otwarky ogien do mieszkanoów uciekajacych na widok wojsk nieprzyjaciels kioh, kžađ̨̨ trupem 13 osób 1 podpalajq̨c 74 zabudowań. / Bal I/83/.

We wsi Wyaka 90. zolnierzy polakich wraz z ochotnikami z Jordanowa i Chabówki zorganizowazo rozpaczliwy ogór i w eięçikıch walkach powstreymał̉o napor wojsk hitlerowskioh przez 2 dni. ( 1.1 2.wrzénia 39) , Za ten ozyn za obronę swego kraju przed agresją zniszczono cazkowicie wies , paląc 146 gospodaratw. / Sewiokko I/84/•

Po zdobyciu "pozyoji" na Wysokiej oddziazy południowej grupy wojak niemieckich wzięzy odwet rowniè na luânoáci Jordanowa , gàzie wkroczyły 3.września, pochodniami i rakietami podpelono miesto niszeząc 319 domów mieazkalnych i 468 zabudowań gospodarczych wraz z oaływ inwentarzem i martwy. Wie pozwolono i tutej ani gasić poźaru, ani ratować dob̄ytku. Noc i dzień pastwiono się ned luanosoię spędzong do miejscowej szkozy, gixodząc, strasząc salwami i groząc roztrzelaniem. Oddzielono kobiety od męçzzyzn, rozkazując gotować się im na fmierć, zapęazono pod kcóció i trzymano kilka godzin pod lufami karabinów. Trzech mieszicañów Jordanowe zastrselono hez eądu. / Skwark $I / 85$, Zdun $I / 86 /$.

XXX
 Myálenice
południowej grupy wojek hitlerowekich., którzy stoczyli pourzednio potyczkę z wycofujqcymi sie zolnierzami polekimi. W ozaeie tej potyezki padzo od kul regularnego oddziaku W. P.kilku zołnierzy niemieckich. Na skutek tego patrole niemieckie rozeszz̀̀ się po wsi, zabierając z đomów mężczyzn 1 pędząc z podniesionymi relkami w kierunku jednego z do mów. Zony, matki i. córki odegnailo, groząo im karabinami. Zamordowano 1l-to letniego ohłopaka, tylko za to, se prayględaz alę tej scenie.5-ciu męzozyzn roztrzelano pod ścianą domu. Po ohwili konny patrol przypędzik nowe grupę męzczyzn 1 8-u znich roztrzelano. Ale równoczénie od strony wojek polakich, otwarto ogien , tak ze musiano przerwé egzekucję 1 popędzonogromadę mieszkafów w stro ne Surkowic. deszeze przed owymi egzekucjami zoknierzy hitlerowacy strzelając $z$ okna domów zabili 2 kobiety i granatem, reuconym do piwnicy granili kilkoro ludzi, ktorzy się tam ukrywali. Ofiary wybierano na oflep nie powiadamiajq̨c ich nawet o tym, te idą na 自mierć ani za co eyotyke ich ta kara. Nie badeno ich nies rawdzano i niestawiano przed eqdem. Kaleta yI/87, Garncerczyk $I / 88$, Garncarcryk I/89, Judasz I/90 Duda I/91, Judasz I/92, Judasz I/93, Szlachetka I/94 , Koziozek I/95 , Puzka - Szozurek I/96, Meqdza I/97/.

We wei zręozyce gm.Gdów dnia 7.września aresztowano kilkudziesięciu męcezyzn, powiązano ich powrozami i uetawiono przed lufami karabinów. 12.mieszkańców wsi zabito bez sądu, a cela gromada męcozyzn oczekiwaZa podobnogo losu. Następnego dnia jednak
wysegregowano z pośród zatrzymanych 27 osób i wywieziono ich w nieznane. W tym czasie spalono 17 gospodarstw/ Iwanski $I / 88,89$,/.

## POW.NOWX SAOE

Dnia 5.wrzeónia 1939 r. droga, po której posuwazy aię przez wies Swiniarako gm. Ohełmiec byłe pod obe strzałem polskich karabinów maszynowyoh. Jedna z kul ugodziła zołnierza zmotoryzowanego patrolu niemieokiego. Zoznierze rozbiegli się natychmiast po domach wyciagając mężzyzn i ustawiając ich pod pomnikiem grunwaldzkim, a kobiety zamykając $w$ domach.Jut uprzednio prawie wezyscy zdolni do noszenia broni męzczyzni uciekli ze wsi. Areaztowano wieqc tylko starców 1 ułomyych. I bez tadnego badania, czy sądu rozstrzelano/ W nocy podpalono wiest e niszcząc 24 domy. W jednym z nich spali\} sieq tywcem pewien stary ezzowiek. W tym samym czasie zamordowano 3 niewinne kobiety. Og6zem zamordownano 17-tu ludzi. /Sowińska I/109 Bodziony I/110, Boruszak I/111, Majda $I / 112$, sleqzak I/113, Mazur I/214/。

## POWeITMANOWA

Limanowę zajeto bez w alki 10.września 1939 roku. Dnia 12.wrzeania zoznierze niemieccy aresztowali tamtejazego komendanta stra\&y do ywatelskiej i roztralano wraz z kilkoma Zydami w pobliskim kamieniozomie. Kiedy zona odnalazła zwloki męza miaz on usta wypchane kamieniami. Jedne z postrzelonych, ale syjacych jeszcze Zydow opowiedziaz it zołnierze plutonu egze-
kuoyjnego . kiedy ow komendent straty obywatelekiej dawaz jeszoze znaki zyoia, wepchali mu kamienie do ust. Zernająca $Z$ ofie Semik byさ̉a równieł przesłucha ne w obeonosei brytyjekiego prokuratora Jonesa, $/ \mathrm{V} / 57-59 /$. Uernanie to $^{2}$. dotyorgce zwiaszoze mordu popeanionego na tydowskiej Ludnosici Limenowej stenowizo podstawe do jednego z punktów oekarżenia w sprawie Manateins (dow. 103 pkt.N).

W gminie Jodłownik , a mianowicie we weiach
1 gromadaoh Wadzyn, Janowice, Pogorzany, 1 Jodzownik zamordowano 54, ozoby , palono dony, nie pozwalając wy hodzí z nich ludziom. /Tokarz I/2i8, Grzywe I/119. 120, Banach I/121, Papiet I/122, Kapera I/123/

W Zainiesoíu , na gosoincu prowadzącym do skopnic, \&́ołnierze polscy zbudoweli zajore przeciw azozgowe. Dnia 4.wzześnia od atrony Tymbarku nadjechazy auta z \&oznierzami nienieokimi, którzy złapali 5-ciu щieszkańców wsi , nekezująo in ueunąć zaporę. Po wykonaniu tej pracy od ${ }_{\mu}$ rowadzono ich na gáówny got́ciniec z podniesionymi đo góry reqkami i przekazano innemu oddziazkowi. Zoznierze tego oddziakku kazali się ludziom pozoźyó me ziemi i przytimąwezy karabiny do gzów, grozili ómierciq. Po 10*ciu minutaoh znowu kazano in watá, a potell znowu połotýs aię, tym razem w 5-cio metrowych ai stępach ponownie groéąc wycelowanymi karabinami. Po dalazych 10-ciu minutach rozkazano im powstać i uzosyé sieq wrowie przydrożnym jeden na drugim bijąo ich i kopiąc. Tak leselif cał̉ą noc. Przejeżdzające rano kolumny nie-
mieckie zaitraymywazy sie , a zoznierze podohodzili do leżących bijąc ich kolbami. Wreszoie kazano im watać i wydano rozkaz zastrzelenia ich. Jeden z pro wadzonyoh na egzekuoje ueiekz. Na drugi dzień zrozpaozone zony odnalazly zwzoki gamordowanyoh z pozamanymi rękami i nogami, zmasakrowanymi twarzami i ciazami pokłutymi bagnetem. / Kozdeezke 新2*y I/224, 125. Niezawitowaike I/126, Goryezko $1 / 128$, Ohlipaza I/130 . Ohlipaza I/132, .

2OW. 121 CHON
We wai Charaznica, w pierwazyoh dniach wrześ nia zartrzalono bez sąau dwóch miszkanców wsi, na sta oji kolejowej zas zamoxdowano 31 mężczyzn 1 jedną kobietę.Byli to ludzie powracajqcy z pracy do domu, dopadnieci przez patr 1 wojskowy na motocykla ch 1 zastrzeleni na miejscu z karabinu macz ynowego. Dziazo si e to dnia 6 wrzesnia 1939.2 masekry wyratowało aie dwóch Iudzi. Nehto I/248, Bijak I/249,Oracz I/250

Tejo sanego dnia w Itechowie w ozasie bezzad nej strzelaniny zabito na ulicy przechodnia i poatrze lono 12 osób, które zmatzy nastepnie $z$ oanieaionyon ran. / Sliwońn/251/.

Warto przy toczyé, ze na terenie powiatu miechowakiego wojska hitlerowskie zo zstrzelazy w pier wazych dniach wrzesnia , w miejscowoscatchsCharsznica, słouniki, Rzezuśna, ,ichałowice, Lubbrzyca, Gruszów, Klimontów, Wawrzeńczyce, Prostowice, Niedźwi ed气́, Szreniawa, Hiechow i Pazecznica ogótem 404 osoby of Wypadki pnkt.54/ řudle tego eamego f́xóaza na tsrenie powiatu miechowakiego lotnictwo hitlerowskie, bobwardując pociagi osobowe z ludnoscią cywilna spowodowało
ámierć 27 osób i zranienie 660 osób cywdlnych. /Wypadki pnkt.53/

Materiaky polgkie wspradie Mansteina obejmuja wiele charaktyrystycznych i notorycznych wypadkow, przykładow zbrodni $z$ pierwszego olkresu wojny. We wszystikioh tych zeznaniach przebija stale jedna nuta, ton, wymykajacy sie paragrafom prawa,lecz nadajqcy zupeznie inne brzmie nie opisywanym wypadkom.Jest to uporczywie powtarzający się ton udręki, wywołanej nagłym, nleoczekiwanym znika nie in nej bliźszych osób, męzów, ojców, synów, - udręki spotegowanty brakiem jakiejkolwiek wiadomoscio ich losie,niepewnosciz̨. Ludzi porywano z domów, z ulic i dopie ro po wielu dniach zrozpaczone rodzin y dowiadywaly sie od przygodnych swiadkow lub szozęsliwym trafem ocalałyd - Losie porwanych, uprowadzonych.W zadnym prewie wypadku bowiem nie powiadamiano rodzin czy tez mieszkenców jaki los spotka lub tez jaki los spotkaz aresztowanyoh, 00 zresztą nie było dziwne, zwaźywszy ze ich samych o tym nie informowano. Jeanym $z$ takich klasyoznych prawie wypadków by " incydent" jaki zgerzyz się wrakowie

Kaaków zajęty był juz 6 wrzesnia 193y. W dwa ani pozniej uformowała sie ochotnicza Strá Obywatelska w celu utrzymywania porządku zwłaszcza przy rozdziale środ ków ty wnosciowych. Dnia lo wrzesnia 1939 zawiodomioną ją ze na przystanku rodgórze - Bonarka ni znani sprawcy usiłują obrabowac wagon cukru. Dwóçz ezłonków Straży, oznaczonych wyrazną opaską i posiadających legitymacje potwierdzone przez władze niemieckie udało się na miej sce. W trakeie interwencji przy owym wagonie cukru nadbiegli zołnierze niemiecey otwierając ogien i wyapu
jళc i wywlekajzc z okolicznych domów niewinnych ludzi. 13-tu tych ludzi 20 zstrzelano a zwzoki zakopand kozo muru omentarza kydowskiego, gizie je odkryto 27 lipca 1940 roku.Swiaakowie/Stuhr $I / 236$,Wawiarz I/237,Bilaka $I / 238$, ietryka $I / 235$, córska $I / 240,241$, Nawrot $I / 242$, Zakrzewaka $I / 243 . /$ odiaja $w$ swych zeznaniach akapymi, suchyui skowami ton wiaenie cherakturyotycany ton, o którym wapominaliamy powysej. Oto kilka wy fatkow ich zwem zeanań:
6 "W roku 1939 mieszkałani wraz z męzen moim, Andrzejem Bilakim,mistraem murarakim, wówozas láczącym 68 lat, w Frakowie przy Aloi Pod Kopeem 17.Dna lo wrzesnia wyszłam đo córki...wrócỉam do domu dopiero wieczorem. Dom za, tałam zupe?nie pusty, a pies doberman,ktory domu pilnowak, byz poraniony. ㅈównzé na sctanach domu zauwasyłam flady kul...Co sie stało w domu nie wiedziazan i dowiadywac sie niemogzam, poniewat wychodzió wo lno było tylko do godz.17.30... fdy jednak mag reno nie wracaz.. udazam się do zarządu miejakiago w Podgorzu. Mu od Iudzi dowiedz lałam się, ze męz mój został przez Nienców zabrany wraz $z$ innymi na auto cięzarowe iwywieziony w nieznenym mi kierunku. "o powrocie do domu dowledziakan aie od dwóoh ogrodników...\&e ubiegłego dnia około godziny 16-tej.do (1) mu , w którym mieszkałam, podeszzo kilku zołnierzy nieulsokioh, a poniewat pies azczekak, przeto zaczeli do niego etrzelać wówczas wyezedz z domu mbj mą̧ i prosiz ich, by zaniechali atrielania, na co otrzymaz polecenie,
 $z$ inna grupq zabranych z ulicy osób, unieszczono wavie cięâarowym i wywioziono...Od tego czacu mąz mój nie powróciz...."

Inne zeznanie : " Dnia lo września 1939 r.przybył do naszego mieszkania dziadek mój, Andrzej Pietryka,liczący wówce as około 60 lat.Zarówno ojciec mój, Wawrzyniec... jak i dziadek byli garbarzami. TV tym dniu, w godzinach popołudniowych, matka moja wyszła do szpitala w $\begin{gathered}\text { rakowie, }\end{gathered}$ a w domu znajdowałem się ja i młodszy mój brat, Marian. Ja 1 iczyłem wówczas 14 lat, brat $13 \ldots$ ja 2 bratem wyszedłem dla zabawy na połozoną w pobliźu domu łąkę.Okozo godz.15-tej usłyszelismy strzały karabinowe i zauwažylis my nadbiegajacych zołnierzy niemieckich.Ja z bratem uciekłem it domu sąsiada, a po chwilowym tam pobycie wróciłem do domu.Juz w domu wówozas nie zastazem ani ojea, ani dziadka.Na ulicy zauwaל̇yłem stojące auta cieźarowe, a w jednym z nich swego ojea i dziadka.Dziadek byz ranny, gdyd lała mu się z twarzy krew. Werrod jakich okolicznosci został ranny, tego nie wiem. Chcialem rozmawiac z ojcem iw tym celu zblizyzem sie do ezv auta, ale jeden z Niemcow odpędzỉ mnie.Po pewnym czasie auta odjechały w kienud ku miasta. Na autach tych,oprocz ojea 1 dziadka, widziazem jeszcze kilkadziesiąt osób,ktore byy otoczone ze wszyst kich stron'w ojskiem.Osoby te musiały traymaé ręce podniesione do gory.Po powrocie do domu...od ludzi dowiedzia わo in aie, ze Niemcy rzucili tam granaty, z ktorych jeden zabix będącego tam wego kuzyna.Wezelkio poszukiwania za ojcem 1 dziadkiem nie daxy rezultatu"...

Inne zeznenie : "Dnia 10 wrzesnia 1939 r.,dzień był słoneczny, około godz. 15 męz mój oswiadczy $\mathfrak{z}$,że idzie na leżz̨c̨̨ obok łąkę wypocząć. Mąz̀ mój liczył 68 lat i był exerytem P.X.P.Na kolei pracował uprzednio 40 lat 1 na skutek wypadku stracił wzrok. W niedługi czas po wyjs ciu męza usłyszałam w pobliżu domu strzały.zblizyłam się
do okna, by zobeczyé, co aię nazewnątrz dziuje, i wówczas jokif zołnierz, z zewnǫtrz dozu zagrogik al ruwoiwerem. $\%$ przestrachu uczokzem do micazkania sqziadki... 1 stamtąd yrzez uchyloneq fil rankę widzaakam, że ludzie ueie keja, a grupa niewiast stoi opodal pod murem $z$ podniesionymi. w gore reikami.Na ziemi aledzaz znany mi ocobiecie Jozef Borefnicki $z$ przestrzelong twarza. $Z$ tany sqczyza mu
 níwieccy, ktorzy wyłapywali Ludzi. Co aieq w tym czasie dza $z 02$ męzam, tugo nıewlem. Po upzywiekofoiziny prayezedz do mieazkania...nieaneny mi męzezyrna i powiedziaz, te mat mó wzywa mie do auta.Gdy wyazłam na ulieę,zauwazyłsa dwa aute cię̧arowe, naładowen luásoi, z ktoryoh ozęse piedziaza na podzodze auta,część zaś staza z podnieaiony si do góry rękani.....W jodnym $z$ sut zeuwaźyªn aiedzącego mego męza. W rece trzynaz chustkę do nosa,ktora byza cazkien zakrwewione. Rówitoz obie jego rêce by²y \#aikrv skrwa whi one, z ozego wymioakowazam, te byz on ranny.W momencie, gdy zbliżyłam się do auta, jakis Nian iec zagroziz mi usyeluiu broni i poleciz odalié się.Obawiająo aię, to gioź be swa wykona, posziam z powrotem do do mu..."

Inne kobicta zezneje : " pria lo wrzeghia 1939 I. mąz̀ mój, Pranciazek Nawrot, 62-1 thi enexyt trawajowy, wyazsdz jak codzionnie,około godz.15-tej na apacer... Gdy przez dłuzezy czas nis wracak, zaniepokojona jego nieobconosciq wyazkam na ulicę. Wtedy to od osfb irzecich đowiedziakam się......"

Tak aano zeznajo naatepne kobieta "Dnia lo wrzeenia 1939 r.,oko¥o godz. 15-tej, ojciec mój Jan, omeryt P.E.P. liczący wówezas lat 61, wyszedz przed dom, na ulieę.Szedz jak zwykle, na jo warkę do sq̨iadówo Mie iniał nawet na sot
bie matynarki. W per minut po jego wyjsciu z mieszkania , usłyszelismy strzazy.Gdy zbliżyzam sie do okna, zauważy łam, 主e z aut,które przed chwilq̨ zajechały, wyskoczyli żołnierze niemiecoy i rozpoczęli strzelać...Po krótkiej chwili Niemcy poczelli dobijac sie do drzwi, agdy im otworzylí́my, zaczęli pytac w jezyku niemieckim,którym ja nieco władam, "gdzie się ukryli", i poczęli kogos szukać. Po przeszucaniu wazystkich mieszkan, zrewidowali strychy,poczym polecili mnie, matce mojej i siostrze í́ć do piwniey i tam szukać ukrytych... Pod presję zoł nierzy udakyśmy się do piwniey, a gdy ne skutek dymu, jaki tam był zaczęzysmy kagzleć,polecili nan zołnierze wyjac i ustawic aię pod murem domu.Ja oswiadczyłam Niemeom, ze mój ojeilec przed chwilq wyszedz z mieazkania, i pytałam co się z nim stazo, na co nie otrzymakam odpowiedzi.Po chwili Niemcy wyniesli z piwnicy dwóch Pietryków.Jak aię zorientowazam, jeden z nich byz ranny a drugi juz̀ nie ̇yz. Zapytali mnie wówczas,czy którý́ z nich nie jest moim ojcem.Gdy zaprzeczyłam,Pietryków zabrano na auto.io upzywle ewwéci około 15 minut zezwolo no nam na powrót do mieszkania. Dopiero gdy Niemey odjecha II, zaniepokojone o los ojca, wyszzyśmy z powrotem na ulicę.Tu od osób trzecioh dowiedziazyany się, ze Niemcy zabrali na auta kilkadziesiąt osób, a miedzy innymi mojego ojca, Jana Ziembińskiego. Co się z nim potem stało,tego przez dそuzszy nie wiedziałysmy"..

Wazyatkie te osoby dowiedziaxy się do
piero 17 lipca, że zwłoki ich najbliższych, zwkoki 13-tu zamordowanych odkryto koło mentarza tydowakiego. Zaj ęlí my się tą sprawą obgzerniej bynajmniej nie dla "efektow
ności", eni nawet dla jaskrawosci zbrodni, lecz dlatego wiasnie zo w swej poapolitosci i pozomym braku dramatyoz nosel jest ona typowe dla atmosfery, dla sytuacji jaka wy twarzaza sle na skutek represalif hitlerowskich, kiedy to rodziny nidwinnych ofiar nis raczono nawet zawiadomhe kiedy ofiary te wybierano w sposób najprzy adkowszy 1 mordowano je w ajosób włusciwie skrytobsjozy.

## HOJ WO ZMWC IUBTMEIT

Przez drogi województwe lubolakiego przewalały sie dziesiq̨tki tyeięcy uchodzoów a cazak Folaki, chronią cych sieq przed aruiami hitlerowakimi dalej na wsch6d. Nad zapchanymi ludzmi drogami krązyzy w niskim looie sainoloty hitlarowakie niosacc amierc i zniszezenie. Chyba w żadnym innya wojewSdzctwie nie zamordowano tylu cywil nych ludzi w czasie dziakan wojennych jak whasnie tutaj , bombani i ogniem z broni yokxadowej.Przykiadem takiego barbarzynakiego mordu z powietrza byz ny. powiat aiedlech gdzie na szosie brzaskiej i na pobisexiej zqea zsbito 72 osoby/Wypedki "Woj wództwo Lubelakie"/. Dnia 12 września samoloty oatrzeliwazy na azosie, Biodlou-Brzé́c gromady ueiekiniexbw.

W guinie Gorzków, starostwo powdetowe Puławskie, w guinis Or bowiec, w gromadele Piasici szLacheckie -lot alctwo niemiecile bombardowało nawet pojedyneze domy, cho cież w zadnej $z$ tych niejscowosci nie było obiektów wojsio wych ani wojske

W Pinczowie wkraczajace dnia 7 września kolumny wojsk hitlerowskich obrzucazy budynki granatami zapalajajacymi a druga kolumna wojak , po wejáciu do pinczowa otwarła ogiế do znajdujq̨cej się na ulicach ludności. Zoznierze spędzali ludzi do kościoza i na cmentarz, a kiedy zebrało się kilka tysięcy osób, zagrozono zebranym, it ich roz strzelajâ, jesli w mieście odanan będzie choć jeden strzaz do wojska. Zakjadników tych zwolniono jednak po wzniesieniu okrzyku na cześ́ Hitlera. Wym samym czasie palizy się domy Pinczowa a w płomieniach ginęzo wiele osób.Ogólnie spalono 500 domów z calym dobytkiem a liczba ofiar spalonych i zastrzelonych aieqała 300 osбb. / Kubicki I/263, Kowel I/264/ Wypadki.W P̣̂nczowie weszzy w akt oakarzenia przeciwko Mensteinowi (dow. 43 pkt J), jaki wy jadki w Cecylowee , o których poniżej. (dow. 49 gkt $P$ )

## POW.KOZITNICKI

Zbrodnia w Cecylówce gm. 㨁riampol jest pewnego rodzaju zbrodnią typową dla okrucieństwa oddziałów hitlerowskich , dla okrucieństwa które na szlagku Heeresgruppe Std zaznaczyło swój \{lad. Przesłuchany w obecnosci brytyjakiego prokuratora Jonesa świadek Szumigaj / II/89, V/65 - 68/ tak opisuje mord w Cecylówce: W wojsku nigdy nie skuzyłem. Na wojnę polsko-niemiecką we wrześniu 1939 nie byそem zmobilizowany. $Z$ wojekami niemieckimi zetknązem się po raz pierwszy w Cecylówee, gdzie wojska te wkroczyły w dniu 13 września 1939. Datę tę pamiętam dokzadnie, gdyz wryza ona mi się w pamięé w związku $z$ tym, co w dniu tym osobí́cie
przetyzem. Przy wkraczaniu wojek nienicokioh do Ceoy1 Owki nie napotkaky one na zaden opór, poniewaz wojako polazie opuácico naszq. wies dnia pourredniego. Iudnoss cywilna nie atewiela wicraczajqoym wojekom niemieckim zadnego o,oru. Odaziaky, które wlcroozyzy do Cecylówki prayezzy tam pieazo, toznierze tych oddziazow ubreni by 21 w azare mundury. Po zajeciu wei zolnierze nieuiecoy chodzili po domuon 1 wypedzsli z nioh męzozyzn. Hęzzyzn tych przed domaini rewidowali dokzednie prreerukujac ich ubxania. Gdy u którego z rewidowanych enalutil nu, seyzoryk lub inny -podobny przedmiot, to natychmiast go rozetrzeliwali. Na mych oczach wodlegzosel ol m odemnie, rozetrzelali zoznierze niemieccy Adama byczkowskiego, Jena Cicholaea 1 Antoniego Ozowskiego, a u których znaleài noze i brzytwy. Po rozstrzelaniu zwizoki ich zoatewill na wiejacu rozatrzelania. Mgtosyzn nierogetrgelanych po rowizji epeqdgili solnierze niemiecay na ulicq̨ $i$ zebrali wezyatkich na kofou wei. Ja tez trem zostazum zapedzony. W grupie tej znajdowezo die okozo 60-ciu męzezyzn, mieazkańcôw Cyoelowki, 1 uciekanierow, których wojaka niemieckie w Cecylówce zastaay. Grupe neazq̧ jilnowaio kilku, zdaje się 6-ciu zozniexzy niemieckich, którzy otoczy 11 nae z karabinami w reku, gotowymi ao strgezu. Zoさnierze oi netawili nes w ezworki, przyezem wierwazych ozwóricech kazelı sieq ue tawié Zydoi. Następnie ustawili w poblláu naszej gruay karabin maszynowy, akierowany lufa w kierunku naezej grupy. Nie rozstrzela.1 nae jednak, tylko kazali nam oddá wezyatkie dowody osobiste, które zkozylismy na kupe, $i$ apalili jee Zagrosili, by nikt $z$ nae nie pró bowaz uciekac, gay\& w razie próby uoleczki będq etrze-
lac do uciekajacych 1 do pozostazyehej grupy. Okozo godz.10-tej zapędzili nas wszystkich do pobliskiej stodozy Czowsikiego. Stodokę tę zamkęli. Dokładniej liczby zamknietych w stodole nie moge podac. Byzo nas w kasdym razie ponad 50. Byli wáród nas chzopcy dd 15-tu lat oraz atarcy. Jakub Lisiewaki byz najstarszym męzczyzną w cazej wai, mógz miec ponad 80 lat. W stodole siedzieliśmy zamkięci gdzié do godzíny 12 w południe. W tym czasie igznierze niemieccy otworzyli stodozę i trzymajac w rękach granaty wygrazali nam nimi. Następnie obrzucili stodoke 1 wrzucali do stodoły granaty, które wybuchały tam, ranięc ludzi, zabijajac ich oraz whniecajac potar. Widziakem na własne oczy, jak od granatów tych zranieni zostaliz Józef Cicholas, Stanisław Jasik, Jan Zawłocki, Staniskaw Jurczaic, Jan Szumigaj, Adam Wolak, Józef Marek, Kazimierz Gzowski, Stanisław Lisiewski, Franciszek Lisiecki, Jan Bylica, WZadyszaw Bylica, Jan Cwiek, Antoni Gzowski, Staniskaw Jurezak, Andrzej Cicholas, oraz kilku Zydow, których nazwisk nie znazem. Granaty rozrywazy ich ciała, obrywały im nogi, rece, miazdzyły głowy. Ja szczę́sifie nie zostałem zraniony i próbowałem się uratować. Wyskoezylem ze stodoky i ukry zem eq na piecu w domu Gzowskiego. Za mną przybiegls do domu Gzowskiego Felike Jasik i Jan Glegoxa oraz jakif zyd nieznany mi $z$ nazwiska. $Z$ izby widziazem, jak stodoza, z której uciekzem palỉa się. Wypezzali z niej ludzie. Widziakem, jak wyczołgali się ze stodoiy Jan Zawłocki i Stanisław Jurczak. Byli oni zranieni 1 poparzeni. Prosili zoznierzy niemieckich, by ich dobili. Zoznierze nie zrobili tego, zastrzelili
ich dopiero, gdy odchodzili ze stodozy po jej apaleniu. W międzyczasie zaczą aię dom Gzowekiego palic, w którym ja aieq ukrywalem. Hie cheqc spali6 aieq \&ywcem wyskoczyı̂em przez okno zdecydoweny na to, źe Niemoy dobija mnie. Poniewat Jednak Niemey nie dostrzegli mnie próbowałem dalej ratunku, i wakoczyłem do dołka. Za, mą przy biegli tam Jan Glegoła 1 Peliks Jasik oraz ów Zyd, ktory kry? aie z nami w domu Gzowskiego. W dole Lezał juz poparzony, clętko ranny \$zczepan Kopec. Wydawaz on jeki, co zwrócizo uwage Niemoów, ktorzy przyszil nad dó 1 2 karabinów atrzelali na ́́lepo w głąb dołu. Koteć lezaz na Srodku dozu i został zastrzelony. Ja, Glegoza i Jasil oraz 6 w Zyd staliśmy po bokach i strzazy nie dosiegazy nas. Gdy obok stodoły uspokoizo się i gdy apoatrzegliam ze Niemcy odeszli, wyszlismy z doku i ukrywaliśmy się dalej. Jeszeze tego samego dnia po odejéciu Niemców poszedzem na pogorzelisko atodoky Gzowakiego. Obok stodoly lezazy zwęglone trupy, na miejecu stodoky f́wiecizy tylko kofoi 1 szkielety. Następnego dnia Niemog kazali d62 wys kopać, w którym pochowano azczatki spalonych $i$ zabitych w stodole Gzowskiego. W stodole tej zginęzo wówezas pont 50-ciu męzczyzn".

Palenie sywcem ludzi występowazo jus niejednokrotnie na szlaku południowej grupy wojak hitlerowakich. i powtarza6 aię będzie na tymía szlaku tak ezęsto, te fimiało mówic motna ist nalezazo do metod prowadzenia wo jny obefmu facych mord ludności cywilneg.

Metode tą stosowano zarówno wobec ludnosoi cywilnej
jalk 1 jenców wojennych, a zwłaszcza wobec ludności zydowakiej. W gninie Mariampol, do ktorej nalezy Cecylówka we wei Matyldzie przemaszerowywąace oddziały wyciqgnęzy z ukrycia 2 chłopów i zastrzelíy ich bez powodu./ Wieczorek II/87/. We wsi Helenówek tejże gminy wyciągnięto ze schronu 7 mężczyzn 1 jedną dziwczynę rozstrzeliwując 12 namiejscu. We obu wsiach zdarzyło się to 亡at.września /Gzachor II/88/

We wsi Sycyna gm.Grabów pierwsze oddziały nieprzyjacielskie wkroczy̌y 8 września, przeprowadzajq̨c we wsi rewizję 1 aresztując przebywających we wei cywilnych uciekinierów z innych okolic. Aresztowanych rozstrzelano. Tego samego dnia zabito 3 mieszkańców wsi tylko pod tym pozorem, \&e pracowali w fabryce prochu w Pionkach, oraz 2 osoby cywilne przechodzace w tym czasie drogą. /Garbarczyk II/85, Wróbel II/86/. We wsi W6jtostwo gm. Daleszyce zabito wnocy z 5 na 6 wrzénia granatem mieszkancea wsi anastępnego dnia otwarto nagle ogień na wiet 1 palono dom po domu. Tak jak 1 w innyon miejscowosciach nie pozwolono gasié pożaru, a uciekających £apano. 6-ciu takich złapanych ludzie wyprowadzono na pole, rozstrzeliwając z Karabinu maszynowego i dobijajұ̨o rannych. Zabito równiè chæ̉opea, który wydaliz siey kilkadziesiąt kroków za dom a kilka osób zginęzo od kl w czasie pozaru. / Cieśla I/259, 260, Kielsiński I/261 W Ohmielniku pow.Stopnica zabrano zakładników a kiedy wypuszemono ich otwarto za nimi znienacka ogien. W. Hiej awocości tej zemordowano bez powodu pewnego obywatela który padz śmiextelnie ranny i nie pozwolono przynieść mu nawet wody. /Smoliński I/265, Grusiecke I/ 266 , 4e $\& \neq \ell \bar{x}$


W tieloach zastrzelono po wkroczeniu wojs hitlerowakich kilka osób pod murem Zarzq̨u Miejekiego nie ogkaszając tadnego wyroku, ani nikogi nie powiadsmiajqc o powodzie rozstrzelania. / Popielnicki I/253 Kaliska $I / 254$, Ir $_{\text {r }} 1 \mathrm{I} / 255$, Grabaleki I/256/. WOJKWORZTWO WARSZAWSKIE

## POU._-GBODZISK_MAZORIDOKI

W Kozłowicach Starych gm.Zyrardów-W1akitki rozkazano wszygtkim mieszkeñcom opuscié wies 1 epalono rozmyásnie 55 zagród. / Jarosz II/184, Snieg II/196/W Hszezonowie na skutek bombardowenia lotniosego w dniu 6 i 7 wrgeánia zginęzo kilke osob . Ti nocy z 9/10 wrzénia podgalono rozmyślnie miaato niazoząo je w 80-eiu \%, 1 jak zwhk le atrzelano do uciekajqoych zabijajac w ten eposób okolo 20 osób. TVónych miejscach miasta rozatrzeliwano zarowno osoby oywilne jak i jenców wojenny or a dnia 11 wrzénia rozstrzelano publicznie pod murem kościelnym czozowych przedatawicieli miaste wywozqc równoczeánie kilkunastu zakładników, /Stolaraka II/185, Izdebska II/286, Szumiata II/187, Maklakiewicz II/188 Byliniak II/189 Szezepanik II/190, Kraszewaki II/191, Oraz Wypadki pkt 30 a) il gminle Skuzy weniecono umysinie potary, w Lutkówce mordowano Iudzi bez podania powodu w dowach, na oczach rodziny i palono domy. 4 zimnym okruczenstwem zabijano nawet make dzieci. Wrzueano granaty do mleazken / Kiełczewski II/192, Makecka II/193, Fakecki II/194, Zgórzak II/L95//.

Garbarnia"Natalin"w Grodziaku Mazowieckim była widowią rozetrzelania li-tu męzezyzn, w ezseie ktorego
ustawieni pod Ścianą budynku inni mieszkancy Garbarni kobiety z dziećmi i starcy musieli przyglądać się egzekucji. W czasie egzekucji, która odbyª siẹ na terenie garbarni, zołnierze hitlerowscy rabowali mieszkania. /Witecka II/199, Ohrzanowaki II/200, Matchia II/201/.

W Nadarzynie samoloty hitlerowacie przelatujac nadmiejscowóciq zabizy wielu uciekinierów 1 ostrzeliwaそy z niskiego lotu ludnoś cywilną, polując nawet na pojedyncze osoby. Zabito n.p. Wen sposób 8-mio letniego chzopca paszeego krowy. Przy kościele w Nadarzynie. rozstrzeliwano ofiary przywozone tam $z$ okolic, a gdy po roku rozkopano groby znaleziono w nich około 70 trupó Kilkuset ludzi spędzono do kościoza, na ambonie ustawiono karabin maszynowy i trzymano ich pod terrorem. Kiedy stamtad wyprowadzano ich kazano spiewac "Wozgę", rozebrać się do bielizny i bí́ się między sobą. Zoznierze bili ludzi kijami , potem kazali in wykopac dox i rozstrzeliwali . Rozstrzeliwania te trwazy kilka dni./ Nie oszczędzono nawet kobiety w ciązy, którą kiedy padła na zwłoki męża i całowała je - zabito. Oǵłłem zamordowano wówczas przy kosciele okozo 80-ciu osób , a w lesie ponad 100 ośb. Dnia 13 września spędzono na podwórze gminne większą partię męzczyzn, wyiapanych na roboty do Niemiec i kazano im kopać kartofle. W trakcie kopania zamordowano seriami z pistoletów maszynowych około 60 osób. / Rosińgki II/202, Mrozińska II/203, Sowalska II/20، Nowak II/205, Mikulaka II/206, oraz Wypadki pkt 31 A, $32 \mathrm{~A}, 33,34 /$.

We wsiach pow.Grodzisk Mazowiecki jak 1 w innych wsiach woj.warszawsklego, zajętych przez oddzisły -pozudniowej grupy wojak hitlerowakich dochodzizo do mordowania ludności cywilnej i uchodśców. Podobnie jak w powiecie Grodziak Mazowiecki działo się w pow. Błonie. We wsi Swięcice n.p.po potyozce regularnych oddziałów niemieckich i polskich, jaka stoczono w nocy 11/12 września, wyeiqgano z domów i piwnic ludzi i rozstrzelano 10 osób, wybranych "na oko", oraz granatemi spalono 23 domy . Tak samo w Leaznie równiez po zakonczonej walce, wypędzono Iuanoś z mieazkaf i schronów strzelając do ludzi na oslep. /Laskowski II/ 2 Qీ 209,Bogdański II/210 /.

W Grójcu, który nie posiadał ani garnizonu ani objektów wojakowyoh eniszczeniu, na skutek 3 krotnego bombardowania lotniczego ulegzy domy mieszkalne 1 zabytkowy kosció z 14 wieku. I tutaj lotniey z niskiego lotu strzelali do pojedynczych ludzi. Po wkroczenıu wojak rozpoczął alę rabunek aklepów 1 mieazkań , który trwaz od 8 - 15 września. 12 wrzesnia dywizja pancerna ss spędziła na rynek około 300 męzczyzn a zolnierze podzegali ludność do zamordowenla miejacowego kgiędza. Wyłapywano wazystkich męzczyzn 1 zapędzano na rynek, następnie pod eskortą zołnierzy popedzono ich roboty do Rzeszy. W tym teź okreaie zastrzelono na wiejs cu 6-ciu miejscowych piekarzy. Bujalski II/93,94, Gawez II/95,96/

Wriasecznie pod Warazawą palono rozmyślnie domy i strzelano do spokojnych mieszkańców, którzy zjawili gię przypadkowo na drodze lub wygląaneli na ulice.

Mieszkańców terroryzowano zainscenizowanym rozstrzelaniem, co stanowiło jedną z ulubionych "zabaw" wojsk hitlerowskich. / Poncyliusz II/98, Kozakiewiezowa II/103/

Niszozenie szpitali przez bombardowanie lotnicze i ogien artylerii było najjaskrawsze w czasie oblęzenia Warszawy.Szpitale warszawskie a zwlaszcza szpital Dzieciątka Jezus i szpital Sw. Ducha oznaczone były flagami Gzerwonego Krzyża, ale oprócz tego ozna--czenia sam układ budynków pozwalał przecież rozpoznać , iz̀ nie sę to objekty militarne. Szpital Sw.Ducha w którym było we wrześniu 400 chorych oraz 1500 rannych z pośród ludnosci cywilnej był celem ognia artylerii hitlerowskiej juz̀ od 8 września 1939 .W tym okresie zginęło tam 10 rannych ik ilka osób personelu. Tak saino szpital Dzieciątka Jezus ostrzeliwany był ođ 8 września, co spowodowało f́mierć wielu osób. Od 25 września falowe naloty na Warszawę nie ominęzy $r^{\circ}$ wniez wymienionych szpitali. Bomby zapalające i bomby kruszące zrzucane z niskiego lotu padxy na pawilony szpitalne. Na skutek tego bombardowania budynki szpital ne zapaliły się lub runęły w gruzy. W szpitalu Sw. Ducha spłonęło zyweem około 100 rannych, a pod gruzami zginęło około 200 dalszych osób. W szpitalu Dzleciątka Jezus zgınęło ponad 200 chorych, 6-ci lekarzy, 26 pielęgniarek ikilkadziesiч̨t osób słuźby szpitalnej. Lotnicy, lecąc nisko nad szpitalami ostrzeliwali z broni pokładowej personel szpitalny, ubra ny w dajace się łatwo rozpozná białe fartuchy szpital ne. Trzeba zaznaczyć, it było to niszczenie celowe, terrorystyczne.

Kilka wypadków barbarzyískiego obchodzenia się z polskimi jef́cami wojennymi, wy padków mordowania jołnierzy ktorzy zdali się na łaskę nie wyozerpuje oczywiscie calego zagadnienıa zbrodni hitlerowakich wobec jeñców wojennych w Polsce. Zebrano tylko te wypadki, jakie można było dostatecznie udokumentować . Jednym z takicl jest mord na polskich jehcach wojennych we wsi

Majdan Wielki w okolicy Tomaszowa Lubelskiogo. 20 pułk yiechoty, ktరry brał udzıał w kampanil wrześniowej poczawszy od granicy slqskiej, został rozbity pod Tomazzowem Lubelakim. Jedna $z$ potyczek bitwy pod Tomaszowem Lubelskim toczyła się właśnie w okolicy wsi Majdan Wielki , przed zajęciem tej m-ejscowości przez wojska niemieckie. W potyczce tej padz pewien zołnierz niemiecki, ktorego zwłoki odnaleziono rano we wsi. Tego dnia zolnierze rozbitego oddzialu wywienionego puiku plechoty , rozbrojeni leoz uneundorowani natrafili przy wai na tylarierę niemiecką, która przeprowad ła czyatke w terenie. Zołnierze nieniecoy wezwali Pola kơw, którzy podnié́li ręce do gory aby przokroczyli Linie tylariery, zapewniajqc ich, ze nie apadnie iu nawet włos z głowy. Kıedy zołnierze polscy przeazli tylarierę kazano im przyłaczyó aię do stojeqcej w gobli \&u grupy rozbrojonych zołnierzy w mundurach polskich. Byzo ich tam około 50-ciu. Do grupy tej podazedz oficer niemleckı oświadczając, î̀ zostanie ona rozstrzelana,
za zabicie zołnierza niemieckiego．Jeńców bito przy－ tym kolbami karabinów．，a następnie odatąpiono od nich 1 oddano salwę．Po strzałach tych jeńcy stojacy w sze－ tregach runęli na ziemię，a tyjacych jeszcze dobijano Trzech z tej grupy，którzy wyratowai się，obserwowali jak inna grupa polskich jeńców wykopaka grób i wrzucazı do niego 42 zwłoki rozstrzelanych zołnierzy／． W grobie tym zwłoki gpoczywazy do 22 kwietnia 1940 rok w którym to aniu otwarto grób w obecności przedstawi－ ciela niemieckich wỉadz wojskowych Polskiego Czerwone， Krzyza．

V tym wypadku więc mamy do czynienia z masowym mordem jako represją za rzekome＂zamordowanie＂tozniert niemieckiego．Swiadkowie naoczni tego mordu／Nowak耳年き，$V / 71-74$ Kurzempa $V / 75,76$ ，Zawada $V / 77-79$ ，／ przeskuchani zostali w obecnosci brytyjskiego prokuratc ra Jonesa，a na okolicznoáć tego mordu przedstawiono protok6xy ekshumacji dokonanej w kwietniu 1940 roku ／ $7 / 90-101 /$.

W Piasecznie pod Warszawq zajętym 9 wrzesnia stoczono w noey z $9 / 10$ września walkę g przedzierającym się do Warszawy ${ }^{\text {W }} 26$ pułkiem art．pol． 10 września po－ południu zołnierze Wehrmachtu wprowadzili na podwórze plebanji okozo 30 rozbrojonych zoznierzy polskich， w mundurach lecz bez pasów．Zoknierzy ustawiono nad rowem przeciwlotniczym i miejwięcej co drugiego za－ bijano strzałem z pistoletu，tak ，ze wpadaz w rów． Pozostakyth przy żyoiu kazano zasypać zwzoki．Lesazy one okozo 10－ciu dni a kiedy oddziazy niemieokie wyszzy jut z Piaseczna dokonano ekshumacji，wydobywajac 21．zwiokv／Jarosz II／97，Poncyliusz II／98，Geieysztoro－

Graniszewaki $I / 100$, Szustoweka $I / 101$, Obミakoweki $I / 10$ Kozakiewiezowa I/103, WZodarska I.108/ .W Zakroczymiu oddeiazy $5 S$ mordowazy \&oznierzy polskich idacoych do niewoli., strzelajace do nich $z$ rewolworu. Mutaj tez rozstrzelano grupe jeńców polakich, ktorzy siẹ poddali, z broni maszynowej. Trupy zornierzy polskich w mundurach lecz bez pasów i broni odnajdywane w mioje each gazie nie było zadnych potyczek faiadczyzy równiet o masowym rozstrzeliwaniu jeníców. I tak w jednym mlejscu rozstrzelano n.p. grupe 54 toznierzy polskich. / Mikołajezyk $11 / 278$, Mikokajczyk IL/279, Kowalewaki II/281, Lewandowaki II/282/
$\mathrm{R}^{\mathrm{w}}{ }_{\mathrm{wni}} \mathrm{ez}$ typowy wypadkiem by ten, jaki zdereyz aię w miejecowości brójce pow. Zodzsiego. Dnia 8 wrzeania , wkraczajaç do miejacowoscl patrol niemieoki na samodhodzie pancernym strzelaz do wozu et chZopakiego, ne ktorym jechaz senitariusz z wyraźna opaską C zerwonego Krzyze wiozac rannych zoknierzy polskıch. Odległoáć pomiẹdzy dwoma pojazdami wynosiza okoz̀o 100 m tak, te widaé byzo it na wozie sq renni zoznlerze polscy. Na skutek tego nepadu jednego sozni erza zabito, a jednego fmiertelnie raniono. Kiepacz $11 / 140$, Klinger $11 / 141 /$.

W wielu wypadkach strzelano do zoznierzy polakic kiedy ci , bezbronni poddawali sie i seli z podniesionymi rękome w kierunku oddziả́ów niemieckich. Tak stako aie m.in. we wai Nosy Poniatki gn. Kooie pow/Groj gdzie zabito równiez sanitariusza z oznekq Czerwonego

(wstawka)
W drugim punkcie aktu oskarżenie przeciwko Mansteinowi wymionia się zbrodnię popeznioną na jencach wonnych we wsi Dąbrówce(koło Cukrówki,gm,Lipsko).Stanisław Gozdur / II/82 /tak opiauje ten wypadeks: "W chwili wejscia Niemców , o ile sobie praypominam byzo to whiu 7 lub 8 wrzesnia 1939 ronu, byłem w swoim domu we wsi Dębrówika.W czasie domo welgo obrząaku koło inwentarza żywego,mogła byé wtedy godzina jedynasṭa rano,krowy moje,spłoszone strzałani, rozbiegły się w pole,wybiegłem więc ze nimi i usłyszałem nagle wielki krzyk i prosby" darujeie, darujeie".Potem uskyszazem wagkzx
 Chrystúsowa! ratuj nas!"Spojrzałem w tę stronę i ujrzałem if klęozących przy szosie żołnierzy polskich, a przed nimi stojących uzbrojonych zołnđerzy niemieokich, z bronią w ręku, wymierzoną w klęczącyoh.Zołnierze niemieccy jeanak nie strzelali, a oczekiwali na swego dowódę̨.Kiedy nadjechaz oficer zapytali aię go co mają robić.Dowódea rozkazał polskich żołnierzy rozstrzelać,poniewaz nie ma co z nimi zrobić, a za Wislę ich z sobą nie weżmie. Dał rozkaz strzałuu. Padła salwa.Byłem od tego miejsca około stu metrów. Język niemiecki dobrze znam,poniewaz̀ przez trzy lata był̉em wniewoli niemieckiej w czasie wojny swiatpwej, rozpoczętej w 1914 roku, byzem tez pózniej na robotach rolnych w Niemczech. . Rozkez oficer wydawał w języku niemieckim donośnym głosem.Przytaczam jego słowa, które doskonale zachowałem w pamięci:"Alles massen mitten Soldaten Schweine polnische totschissen". $\Psi_{0} u_{2} \sharp$ ywie póz godziny,gdy zo znierze niemieccy odeszli, jeden z zoanni rzy polekich podniósł się i szedz w stronę wsi Cuikrówka.Wiadomo mi jest, ze był tam przez trzy dni,ze ze strony miejscowych rolników doznał pomocy, że opa-
trayli oni jego doś cięzkie $x$ any/(raniony byz wok 1 w rẹke, nie paniętan w ktorag). Po trzydniowym pobyoie w tej wionce solnierz ooslki udak sie w swojestrony, ģaief w kieleckie.Zabitych zolnierzy poslkich byzo wtedy trzynastu, jeden, 0 ktorym wspoinialem, ocakez......"
polskich koło wsi Cuicrówka pow-radomskiego /Plewko II/198 Ohmielnieke $11 / 80$ / w wielu wypadkach mordowano tych zoznierzy polskich, ktorzy jo rozbiciu swoich oddziaxów, przobreni juz w cywilne ubrania zdęzeli do donów lub ukrywali się w okolıcy.Tak było w" abjonnie, givolieniawa powoHadom, w Wieniawie w Keanach , Zręozycach, i wielu innych waiach, leżąeych na ezlaku Heeresgruppe sud / Korezyinaki II/76,
 I/98/. Brutalne postępowanie wobec rennych i jefic $\cup_{w}$ dochodzizo do tego, ze rannych zolnierzy polskich weyrzucano poprostu ze azpitali oddajac ich los wyłącrnie w ręcemiejacowej Iudności, jok n.p. w Grójou /Bujalaki II/93, Gawez II/95,/. Pakt jaki zaszedx we wsi そubnica gm. Piatek pow.łęczyckiego świadczy naj lepiej o nastawieniu hitlerowskich oddziałów do polskich jenców owojennych. We wsi tej rannego zołnierza polskiego wrzucono poprostu w ogień./ Florczak II/232,

Naogó jeficom spędzonym juz do dozów nie dawan zywnosci zezwalajuc tyl ko na donoszenie jej przez ludnoś́ miejecową. Tak bỉo n.p. w obozie jeńców założonym w pierwszych dniach września w budynku słodownie koło stacji kolejowej Jedrzejów. Pewnego dnia koło tego obozu padz atrzał. Komendant wkroczy z wartownikami do obozu pomawiajqc jericów o posiadanie broni. \#yniku ścisłej rewizji znaleziond jedynie u jednego z jenców w kieazeni płaszcza wystrzeloną łuskę z pocisicu karabinowego, zoetawioną tam przez zapomnienie. Zadnej broni ani smunicji nie znaleziono. limo to komendent oświadozył , se udowodniono is to wlaśnie jeficy strzelali.Zwołano więc 40 oficerów i podchorązych na zbiórke

1 zdziesiatkown o. Mogixy zamordowanych znajduja się na cmentarzu parafialnym w Jędrzejowie / Gzech I/252/

Dwaj zoznierze 4 pułku Strzelców Podhalańskich 2łozyli wobenosci brytyjskiego prokuratora Jonesa zeznanie o potwornej zbrodni popernionej w miejscowosci Urycz na polskich jeńcach wo jennych. / Marke $₹ / 48-50$, Dobija $7 / 51$ - 53/ Ich batalion rozbity zostal nad Sanem, w okolicy Przemý́la. Tam teź popadli w niewolę i zostali rozbrojeni . Bezbronnych bito po twarzach a następnie przewieziono w stronę Drohobycza. We wiosce Uryoz zatrzymano aię na postój, i w czasie tego postoju oddzielono tych jeáców, którzy podawali się za Ukrainców, a resztę w liczbie okozo 100 ośbb zapędzono pod groźbq̨ wroiagnięte broni do stodoly, rozkezujac im wyjsć na strych, rzeko'mo pod pozorem noclegu. Gdy wszysoy zoznierze polscy znalêli się jut w stodole zamknięto wrota i podpalono stodozę benzyną otwierając równocześnie ogien karabinowy 1 wrzucająo granaty, do stodozy. Do prábujących uoieczki strzelano, ale mimo tego obaj f́wiadkowie uratowali sieq mimo iz byli ranni. Należy zaznaczyó, iz tę grupe jeńców - nic nie oskartano ani nio jej nie zarzucano. Byz to wieqc zwykły morga.

Wypadków takich mosnaby zacytować więcej mimociá ch by tylko $z$ materiazów polskich w eqprawie Mensteina. Jus jednak na podstawie tych kilku zeznan mozna powiedzieć, ze jehco polskich bito 1 maltretowano, te mordowano ioh zarumo w obozach jenieckich, przez stosowanie odpowiedzialnosci zbiorowej i to za czyny wogole nie popełnione , ze mordowano jeńców bezpórrednio po pod-
daniu się, albo mordowano ich w bestialski sposób juz po rozbrojeniu i zgrupowaniu, ze mordowano połnierzy rozbitych oddziazów, przebranych juz w ubrania cywiln i. nie posiadających broni, oraz te mordowano i maltretowano rannych członków Wojska Polskıego.

Mordowanie $i$ przesladowanie ludnosci z̀ydowskiej podozas dziazańn wojennyoh w Yolsce przez oddziazy Heeresgruppe sud stanowiące zbrodnie wojenne, było równié czę́́cį́ planu ludobójstwa, a więc zbrodnię przeciwko ludzkości. I w tych zbrodniach jak w zbrodnlack
yrzeciwko Ludnosci niestyđowskiej albo w zbrodniach popełnionych na jencach wojennych wystarczy garác udowodnionych faktow, aby przekoná o słusznosci powyżzej tezy.

Dnia 8 września 1939 roku zajęto Końskie bez walki, Ludnose miasta opusciła je przed wkroczeniem wojsk lecz jowróciła z okolicznych wsi po zakoñczeniu działań wojennych. Wrócili takźe Zydzi. W kilka dni jo wkroczeniu wojsk niemieckich spędzono kilkudziesięciu Zydów i kazano im kopać dóz na akwerze ulićznym. Kıedy dół był wykopany rozkazano Zydom wejáć weń a kiedy okazało się, ze nie wszyscy aię tam mieazczą padz rozkaz: "raua"! Zydzi zaczęli szybko wychodzie z dozu i rozbiegas się. Dozorujacy ich tołnierze otwarli ze nami ogien, zabijajqc okozo 20-tu. /Gut II/46, V/28,29 Gruazezyáska II/48, V/30,331 / Swiadkowie tej zbrodni przesłuchani byli $r^{\circ}{ }_{\text {wniez }}$ przee w obecnosci brytyjekiego prokuratora Jonesa, a zbrodnia ta weszia w akt oskarzeni przeciwko mansteinowi.

HOwnies zbrodnia w Będzinie wil omówiona była na procesie Mansteina ( dow. 44 pkt K) . Będzin zostaz zajęty bez walki. 9 wrzesnia wieczorem, toknierze hitlerowscy podpalili synagoge zydowską otaczajac miejsce pozaru i nie pozwalajac ratować. Toznierze podchodzili do domów pozozonych w poblizu synagogi i podpalali je , rozszerzajヶc w ten sposób pozar. Promienie ogarnęzy 26 domóv Kiedy ich mieszkańcy, \&ydzi, uciekali w popzochu z pzon\&九cych domów strzelano do nich , strzelano równiez w olona aby ludzie nie patrzyli na pożar i rzé́. Caza noe weywozono zwloki zastrzelonych Eydow , a jeszcze dnia następnego wokół burznicy znaleziono 38 trupów. Posar trwał kilka dni., lecz nawet strazy ogniowej nie pozwolono interweniować ograniczając ich działalnoś do zabezpieczania domów "aryjskich". W tym samym czasie odbywała się masakra Zydów wywlekanych z domów $i$ napotykanyeh na uliey . Popielecka I/218, Koradiusz $I / 219$, Rak $I / 221$, Gacek $I / 222$, Kleazcz $I / 223$, Mazota I/224, Kordys I/226, Łyczko I/227, /Jeden ze świadrów ówozeany zastęca komendanta strazy pozamej Mazota przeałuchany był równié w obecnosci brytyjakiego prokuratora Jonesa / V/39-41/. Jut, zzosona w czasie wojny skarba polska Nr. 29 do UNWCC opisywaka zbrodnie popełnione w Bęazinie nal udnosci zydowskiej. Wedle tej skargi dnia 19wrzesnia przyby? do Beqdzina oddział SS rozdajac numery "Sttlrmera" i podsegając ludnośc do bicia Zyđów. Wołnierzy niemieccy i Gestapo whamywali sięd o śydowskich mieszkań i aklepów bijąc i katujq̨o
ich włascicieli. Zbrodnie te opisane zostały w dokumencie norymberskim nr. USRR - 93 .

Zbrodnie popełnione w Soenowou były równiez czę́cią akładowq onkarżenia przeciw ko Mansteinowi (dow. 37 pkt B). Soenowiec zajęto bez walki, 4 wrzesnia nie napotykając na żaden opór ludnosci oywilnej. Na wié o zbliśaniu się nieprzyjaciela lucnoés ehroniła się w domach i schron nach a kraczajacy zołnierze atrzelali do wezystkich , którzy nie zdęzyli rię ukryó. Następnego ania wyolagano $z$ đomów wszystkich mężczyen-Zydów, ustawiano na ulicach w szeragi i z rękemi podniesionymi do góry popędzono do ratusza. Do upadaj4eych po drodze strzelano zabijając -ich na miejscu. W jednej tylko grupie zamordoweno w ten sposob 12 osobb. Dnia następnego olbrzymią kolumnę męższyzn - Zydów zagnano do ehali fabrycznej trzymając ich cianno stłoczonych $w$ dwie doby, bez jedzenia i picia. Whali tej znęcano się nad zatrzymanymi, ustawiano grupami twarzą do ściany i inscenizowano rozstrzelanie, strzyżono brody izmuszuno do uprzątania z ulic zwiok Zyd ${ }^{\text {W }}$ pomordowanych w czasie wikraczania wojek do miasta . Po rozsegregowaniu pozoatawiono około 1000 mzodych chiopeór tworzqe z nich kolumny do pracy przymusowej. dedna z takich grup sigrzątảa ulicę. Kiedy jednemu z Zydow wy padza flaszka 1 rozbıła się na jezdni a akło przebiło oponę niemieckiego samochodu - zołnierze wybrali z grupy 12 chłopeów', kazali wykopać grơb za mlastem i rozstrzelali ich tam. $Z y d^{\circ}$ w w cadym miescie rozstrzeliwano i mordowano pod najbardziej błachym pretekstem, lub wogole nawet bez
takowego.
Dnia 9 września toanierze hitlerowacy wysadzili w powietrae i spalili synegoge prey ul. Dekerta niepozwalajqc oczywiście gaśić pożaru。 Ogółem w trgech pierwszych dniach po zajęciu miasta zamordowano okozo 300 osób z pośród ludnosei oywilnej./ Niremberg fytan
 209, J゙egier I/209, Lisowaki I/209,210/. $\nu_{w a j}$ świadkowie byly przeskuchani w obecnosci brytyjskiego prokuratora Jonese ./ Berlifiski $V / 42,43$, Brandye $V / 45-47 /$

Charakterystyezny fakt odnoszący się do palenia synagóg zaszedx w Katowicach. Oto ezkonek straẑy ogniowej / Bula I/190/ otrzymez p o wkroozeniu wojak niemieckich okozo 30 minut przed potarth synagogi telegion zawiadamiajacy , to za pó godziny będzie sieq palie synagoga 1 te stra\& ogniowa ma się przygotowac. Po pewnym ogasie zawiadomiono go telefonicznie, te synagoga pali sie juẑ it te atras potarna me wyjezdéseć, ale nie wolno jej gasic pzonącej synagogi. Rola jej ograniczaka się do strzezenia gęsiednich aryjakich dowów. Pakt ten jest dlatego charakteryatyozny, te do zzudzenia przypomina rozkazy wydane w związku masowyini pogromamy i palenieu synagóg w Niemezech w 1938 roku. Jak widac z tego metody, którymi poslugiwano aię w Polsce wypracowene byly nie tylko teoretyoznie jus grzed wojną, w Niemozech. Stanowi to dowod, it wypadki te nie byzy pojedynezymi eksoesami, ale tylko jednym $z$ ogniw zbrodni przewiwico Iudzkości.
W. plawnie pow.Radomek zoznierze zmotoryzowanych oddgiax́w wymordowald bestialako 6-ciu 2ydów. /Arauze V/60-62 /

W Wieliczce wyoiqganc a domów Zydów, uł̧ywajq̨c ich do przymusowych robót neltretujac 1 szykanując. 32 Zydów wywieziono do Taszyc 1 rozetrzelano bez ządu. /Liebersbach I/244, ?rokop I/245/Zbrodnia w Wieliczee weszła rownié do aktu oskarienia prueciwko mansteinowi (dow. 102 pkt I) Do tegoz̀ aktu włąezono zbrodnię popeknioną w Uatrzykach Doinych pow. Leeko. Zołnierze Wehruachtu aresztows il pxz achodniówo wyglạizie semiokin , odprowadzali do budynku "Sokoza" tam rewidowali je zetrzymujac Zydów. Aresztowenyoh wywieziono autami cieqtarowni do pobliskiogo lasu. i rozatrzelano. Yo oswobodzeniu terenu przez Armie Gzezwoną dokonano ekehumacji swzok, ktors pochowano na omentarzu sydowskim / Penner I/142, 143/ Tak samo wakoie oskartenia przeciwko Mansteinowi gnalazky sie nord popezniony na Zydach w Limanowed , gazie aresztoweno 14 najbogatazyohi Zydow i rozetrzelano 2 poíród nich bez eąu 12 osob, god gretoketem, it dawary one pieniadze na uzbrojenie wojeke polskiego/ Semik $1 / 234 /$.

W Mielcu , woj.rzoszowaikie Iudiose tydowaka dokonywaka na How Rok हydowekz 1939 roku uboju zytualnogo wilejscowej rzeani. Wieczorem zoknierze hitlerowsey otoczyli rzeznieq 1 poapalili bonzyng̨ powodujac poser od ktur go zapsilizy aię rómiek «ąรiednie budynki tydowakie jak aynacoge i łas̃ia.

Zołnierze nie pozwolili nikomu uciec pilnugąc budynków ás do wygaśnięcia pożaru. Rano znaleziono tam 50 spalonych trupów / Jez̀ I/270, Kolasińska I/270/
© Chmielniku po wkroczeniu 4 września wojska hitlerowsikie wzięzy zakładników i zamknęzy ich w burani cy. Następnego dnia dom ten podpalono. /Smoliński I/265, Maciejowski I/267/

W Wieruszowie przy wkraczaniu do miejscowosci zamordowano bez przyozyny kilkunastu zydowskich mieszkańców , m.in. caką rodzinę Lewich.

Pfześladowanie ludnosc̣i żydowskiej obejmowazo m.in. nieposzanowanie ich czci osobistej i uczué religi? nych, maltretowanie i bicie. Ze szczególną luboscią żołnierze wkraczających oddziałów urządzali róznego rodzaju "gry" z Zydami jak n.p. w Kaliszu. Wyrzucano tam ich z mieszkań, nie pozwalajac niczego zabrać, przechodníów - Zydów bito po twarzy, obcinano w̉osy i brody, obcinano pejsy po jednej strony twarzy 1 pokowę włosów z drugiej strony głowy. Kazano Zydom bić się nawzajer, obrzucać błotem, szczekać, łazié na czworakach. Ludnośé żydowską zapędzano pod przymusem do poniżających robót, uprawiano z nimi , tak dobrze znane potem z okreáleń obozowych "sport" i doszczętnie obrabowano iejscowe sklepy żydowskie.

Szydząc z uczué religijnych kazali zołnierze palić żydowskie księgi swięte. Ludność zydowską torturowano aby wymusić na niej zeznania majątkowe, a tortury dochodziły aż do wyrywania paznokei./ Rotstein 11/110, Bordowicz 11/111, Sternberg II/112, Błaszkowsk

II/113, JezII/114, LipazycII/115, Skupińaka II/116/ Równie okrutne motody dręczonia ludnosci ṡydowskiej zaatosowano po wkroezeniu do zdunskiej Woli. Na polecenie whadz wojskowych spedzono naryrel kilkuget miejacowych Zydów i kazano biegas im wokóz rynku za motocyklami, padać , yrzyaiadać , bié się wzajemnie a wreezcie klęknąć. Do klęczących podchodzili fryzjerzy obcinajac, tak jak w Kaliszu pejsy z pokowy twarzy, oraz wlosy i brody $z$ drugioj polowy gilowy. Naigraweno sie przytom $z$ nich $i$ bito.

Na drugi dzień po wikroczeniu do Aleksondrowa yod Łodzią podpalono miejscowa synagoge. Jak podeje równiez cytowana jut́ skarga polsika Nr. 29 Uo UNWCC areaztowano Zydów grupani, wiązano ich ze sobą a następnie rozstrzeliwan o na mentarzu. Kaleta II/142 Zimoñ II/ 143 /

Najdotkliwezym przealadoweniom poddani byli jed nak Zydzi wielkiohmiast. Po wkroczeniu n.p. wojsk hitlerowakich do Łodzi urządzano masowe łapanki na Zydów zmuszając ich do ciękkich prac przymusowych. Zoảniexze i oficerowie zauszali Zydów do wykonywnia prac najcięszzego rodzaju, az do załamania się yracu cych. Przez pobrenie zakそadników umuezeno do oddawani okrélonego kontyngentu aiz roboczych. Synagoge przy ul.Kościuszkd apalono i zburzono. Przeprowadzano masowy rabunek aienia źydowakiego, które łedowano na samochody i $\ddagger$ wagony wywożąc do Rzeszy. W czasie rabunku przez Wehrmacht dochodzizo do maşowyoh mor-
derstw, o charakterze pogromów./Bronowski II/147, Król II/149, Tajtelbaum II/148,/

Po zajęciu Warszawy urządzano Kapanki na ludnosd sydowską, w których to łapankech brảy równieq udziax oddziazy armii regularnej jak nop.lotnictwa. Zonierze znęcali się nad ludnością zydowskę, užywali Zydów do wykonywania ponízajq̨eych posług, bili za niekłanianie aię im 1 bili kiedy kłaniali się .Było wiele wypadków, te źoł̀nierze ómmej armil strzelali do $\mathrm{Zyd}^{0} \mathrm{w}$, stojacych wognkach po odbior jedzenia z kotłów. Zołnierze różnyoh formacji rabowali mieszkania tydowakie . Zydom zabroniono uz̀ywania kolei 1 innych środków lokomocji, wydano nakaz noszenia opasek 00 zmuszało ich, kącznie z dokuczliwym re\&imem w miliejszyoh miejscowościach, do szukania sohronienia we większych skupiskach ludzkich. Do tego wkafnie zmierzazy pierwaze zarządzenia wojakowych đowódców poszczególnych okį̨ǵw okupowenej Polski, do koncentrowania ludności tydowkkiej w więkezych miastach, eo miało byé pierwszym krokiem do zrealizowenia celu ostatecznego , eksterminacji masowej. /Maślanko $\mathrm{V} / 32-35 /$
v Równiet w Krakowie jak i we wasyetkich wieqkszyoh miastach Polski zoznierze Wehrmachtu rozbijali i rabowali sklepy, mieszkania źydowskie, urzązali zapanki do robót przymusowych.Przedstawiciele Wehrmachtu zgłaszali się do gminy tydowskiej domagając się wielkich ilości robotników. I tutaj równiet stosowano obcinanie bród 1 pejsów . Kopanie , bibie 1 ponizające roboty. Równié w Krakowie wydano rozkez kzanienia się
unundorowanylu Niemcoa, bijqce i poniewierajqc napotikanych którzy nie wyisonywali rozkezu. / Schlang I/234/. Cytowana skarga polsia nr. 29 podaje jeden znamienny fekt: dnia 17 wrzeánia 1939 areaztowano w Krakowie około 50 zydowakich wàaścicieli siklepów. Wręczono in nienaladowane rewolwery i kazano mierzyé do zozniergy niemieckich, ustawionych jak na rozatrzelenie. Scenę tę si̛otografowano. Następnie zaaresztowanych Zydów wywieziono do Niemiec i prowadzono ulicami miast z wielkini tablicami na piersiach z napisem: "ci przeklęci Zydzi atrzelali do naezyoh dzielnyeh soznierzy".

Nielepiej dziažo się w miejszych miejscowosciach. W Radomiu rabowano zydów, zniewaşajac ich i bijqc ne ulicach i wieazkaniach. /Lacherski II/72, Denn II/75/.W Lipsku nad Wiską aresztow ano dnia 8 września około 300 męzezyzn, głównie Zydów. Domy zydowskie podpalono i spǐonęzy one wraz ze starą, modrzewiową bóżnicą. W domach tych spalỉo się zywcem około 70 Zyđów. /Gender II/78, Benrad II/79/ W Solou nad Wiszą zołnierze spędzili Zydów do budyniu kiasztornego umieszczajqc ich mieqdzy zakrystię a wielkim oxtarzem, zydówki zaś zamiknięto $w$ zeriskim internacie. Do zamkniętych Zydów dano salwę z broni automatycznej i obrzucono ich granatatui. Wybuchz posar ogarniając rannych, którzy wśrớa krzyików i jęków palili się zywcem. z kaśni tej uszedz tylko jeden Zyd, lecz zmarłz zon 1 poparzeń. Dziado się to 21 września 1939 ./Szczepañaki II/83, Mizkowski $1 I / 84 /$

We wszystkich miejscowosciach zajętych przez oddziaxy południowej grupy wojsk hitlerowskich rabowano mienie żydowskie, bito i terroryzowano Zydów , przymuszano ich do poniźających i ciężkich prac, dręczono i zabijano stosowano publiczne upokorzenia i barbarzyńskie "zabawy", palono i niszczono domy moditwy i urządzenia kultu. religijnego. Wszystkie powyżej opicane zbrodnie działy się w trakcie działań wojennych i bezpośrednio po nich a w každym razie odnoszą się one do okresu przed 25 . IX. 39 , czyli do okresu przed formalnym ukonstytuowaniem się Zarządu Wojakowego.

Dnia 2.wrzénia 1939 roiku naczelny dowódoa wojak ladowych von Brauchitsch wydał do ludnośoi polakiej -odezwe / Verordungablatt fur die besetgten Gebiete in Polen. Auegegeben zu Berlin, den 11. Beptember 1939 W jezyku niemieckim i polskim / W odezwie tej ezytanys - Po przekazaniu mi przez Fthrera whadzy wykonawézej na obszarach poze grenicami Rzeezy, okupowanyoh przez wojske niemieckie, podeje do wiadomości, co nastegujez Do Iudnośei!

2 woll Pahrera, Naczelnego Fodza Biz Zbrojnych, wojsks niemieckie wkroczyły w Wasz kraj. Na obszarach okugowenych przez wojaka niemieckie naczelni dowódcy poazczegól nych armii objęli wladze wykonawczq. Nalaz̀y gię stosować bezwzględnie do zarządzeń nímieckich wkadz wojskowych -

Tym samym zawiadomiono ludnośd polakz o przejeciu władzy wykonawczej przez dowódców wkraczajqcych armil hitlerowakich.

Nekrat Hitlera z 8.IX. $39^{*}$ "ichtlinien fur" die Tinrichtung einer Militerverwaltung im Beaetaten Oatgebibt" / III/9,10/ stanowił jodatawe do tworzenla zrębów zarzędu wojakowego jeszaze na terenie operacyjnym. I tak juí 11.wrzesfnia utworzono Zarzed Wojekowy da Okregu wojekowego Poznấ, obejujucego obezar bewoj. Fozneúskiego 1 ezęści woj. poworekiego, naleźące dawniej do prowinoji poznangkiej, dnie 14 wrzeonia Earzud wojako
wy dla okręgu wojakowago Gdańsk - Prusy Zachodnie, obejmującego obszar Wolnego Wiaata Gdańgka i reazte b.woj.pomorakiego. Dnia 13.września przelano wadze wykonawezq na Wschodnim Górnym Slęaku z dowóaców 10 i 14 armii ne naczelnego dowŚcę Gruyy Armii Poludnie, a więc na Rundetedta, którego azofem sztabu byz Henetcin./ II1/3,4/

Dekrot flitlera " 0 organizacji Zareadu Wojs" kowego na zajętych b. polskich obszarach" / III/12-15/ wydany 25.IX. 39 potwierdza tyiko dotychozasowy ukiad siz na tych terenach. Dekret poleca Brauchitschowi zorganizowanie Larząu Wojakowego z generalem - zóxkownikiem von Rundstedtem na caele, $z$ Rundstedtem będqcym równoczénie naczelnym dowódeq̨ Wschodu. (Oberbefehlahaber Oat ) Dokret ten dzleli obazary oku,owane na 4 okręgi wojakowe, $z$ dow ${ }^{\text {deami dojskowymi tych }}$ okregow na caele, a mianowioie na okreg rue Zaohodnich Pornania , むodzi i Irakowa, przewidujuc odrębne uregulowanie dla t. 2w. Wischoâniego Górnego sląska i Pruas Południowo-Wechodnich. qodnocześnie uprawnienia władzy wykonawces przechodzi na Rundatedta i dowódców wymienionych okręg ${ }^{\text {w }}$ wojakowych. Jak Eię ukazuje z dowodów poniewieckich / Pieno Brauchitsoha z 28.IX.39. III/11/Brauchitsch zarządziz przekazanie wadzy wykonawczej $x$ ównie \& na obazarach Górnego siqaka oraz Prus Zozuaniowo-Wachodnich, jak i w Prusach Wechod. nich 1 w Gdańgku - naczelneùu dowódcy Wschodu (OberOst) , który uivzednio, jako naezolny dowódea Grupy Arm11 "Połuuanie" obejmował swę władzq jedynie teren operscyjny, a więc równiez pocz孔tikowo takze Sląsk.

Wymieniony dekret $z$ dnia 25 wrzénia 1939 przydaje naczelnemu đow 6 dey Wschodu jak i poszezegolnym cowóacom okręgów uiaknỉatraex wojekowych szefów administraoj cywilnej, majacyoh koordynoweó dziazelnosé adminiatraoj: cywilnej, lecz tenṫe dekret wyraznie podporządkowywaje szefów administracji cywilnej dowódcom wojakowym Zarządu Wojakowego ( Ober Ost). Nieszefowie administracji cywilnej, lecz dowódoy wojskowi maja prawo ogłaszania przepisów prawnych potrzebnych do sprawowania władzy _wykonawazej. Tak więd od ania 25.wrzesnia 39 r. nastaje dla okupowanej Polski roczny okres Zarzadu Wojskowego, kierowanego przez Rundetedta przy wapózudzia le jego szefa aztabu illansteina. Nalez̀y podkreslic ze na mocy cytowenego dekretu nie tylko podiegaiy im wỉadze adminiatracji cywilnej, jako wiadze pomocnicze, ale wazystkie zarzadzenia najwyzszych wadz azeszy, objete ogolnym planowaniem "niemieckiej przestrzeni zyciowej 1 gospodarczej ". Jéli dotyczyc miazy okręgow wojskowych Ober Ost-u - musiały byé uzgadniene z naczelnym dowódeq wojek lądowych , a naczelny dowódea Wechodu przyjmować mial bezpó́rednio wnioski najwytszych wadz Rzezzy w sprawach inniejszego znaczenia. Trzeba podkrélić, ze wỉadza wykonawcza Ober Ostu obejmowala teren szerazy , aniteli ziemie polskie okupowane przez wojska hitlerowakie, oraz ze oprócz sprawowan1a władzy Uber Ostu Rundstedt i Manstein eprawowe 11 wikadzę nad jednym z okregów wojennych bezposrednio.

Stosunek władz na okupowanym terytorium Polski precyzuje w mysl powysezego dekretu Minister Spraw

Wewnetrznych Rzeszy pismem z 3.X. 1939 / III/18/. linister Spraw Wewnętranych Hzeszy jest centralną placówką koordynującą pomiędzy cywilnymi władzami Rzeszy a władzami okupowanej Polski.Minister określa wzajemny stosunek władz wojskowych i cywilnych w okupowenej Polsce w ten sposób, że te pierwsze posługiwać się maja w sprawowanıu władzy wykonawczej pomocą placówel Rzeazy a zwłaszcza w dziedzinie prawodawstwa i budowania administracji. Ta wzajemna, scisła zaleznoś przy oczywistym podporządkowaniu administracji cywilnej Zarządowi Wojskowemu, i jej celów celom mi litarnym, czyni oczywistą odpowiedzialnośc fundstedta i. Mansteina za działalność Zarządu Wojskowego ale rownié za dziakalnośc jego administracyjno-cywilnych resortów.

Jest to okres, w którym nie przeprowadzono jeazcze ostatecznego podziaku Polaki na ziemie, mające stanowić odrębne od Rzeazy organizm (późniejsze GG) i na tereny wcielone do III Rzeszy, i że wobec tego Zarząd Wojskowy obejmował podówczas daleko większ obszar anizeli obszar późniejszych dysktryktów GG z okr su przed przyłeqozeniem do GG "Galicji".

Z obszernej korespondencji Ministerstwa Finansów Rzeszy / III/20/ dowiadujemy się iź dnia 4 paździe: nika 1939 r. był następujący stan faktyczny.: Gdańsk włąezono do III Rzeszy, a więc nie wchodzix w rachubę jako teren oku owany. Mimo to , władza wykonawcza spoczywała i tutaj w rękach Ober-0stu i dowodcy wojskowego Gdańska. 世órny Sląsk nie był jeszcze
wk̨ezony do III Rzeszy tak jak Gdaísk i zajmowaz apecjalne stanowisko, ale i na tym terenie wzadza wykonaweza zasadniczo naledaka do Ober Ostu. Prusy Pozudniowo-ifschodnie jak Prusy Wschodnie tak samo podlegazy wiadzy wykonawezej Ober Ostu. Administracja cywilna powyàszych obszarów keztảtowala się odrębnie od terenów uznanych ze okupowane e a więc okrege ${ }^{\text {w }}$ wojakowych : Pruey Zachodnie, foznań, đ6dई́ i Kraków.

Skomplikowene stosunki zaletnosci komplikowaly eie jeszoze bardziej przez podporzadkowanio naczelneau szofowi administracji cywilnej przy Zarzadzie Wojekowym, Prankowi, azefo administraoji ezterech wymienionych okreģow wojekowych 1 Pozudniowo-Wechodnic Prus, podezas gdy administracja cywilna w Gdańsku i na Wschodnim Górnym Slązku, a więc na obszarach -podlegàyoh Ober Oatowi - nie podlegaza Frankowi.

Taki by stan w pierwazych tygodniach wkadzy Mansteina jako azefa aztabu Ober Ostu , urgequjacego wówezas w swej kwaterze w Spale , podezas gdy Frank urzędowal jeszcze w Poznaniu, zanim nie przeniceza eieq do Zodzi. / Dzionnik Franka str.1, IIJ/64/

Frank byz oficjalnie wprowadzony na urzqd naczelnego szeff administracji oywilnej okugowenych obszarw polakich stosunkowo pósino. dak wynika z jege tajenego piana z dnia 50pasdziernika 1939 / III/25,2t otrzymaz on tun tytuz 3 pagdziernika 1939x. Pieaz on Wdestem tym samym jako naezelny ezer adminiatracji cywilnej bezposrednio podporządkowany naczelnemu
dowódoy Wschodu /..." Przemawiajq̧c zaé w czasie uroczystego objecia urzędu, na zamku poznańskim óswiadczył m.in. $z^{" ~ T e n ~ k r a j ~ m a ~ b y c ́ ~ n i e m i e c k i m, ~ c h o c ́ b y o ́ m y ~}$ musieli zato umrzeć. " / Soldaten Zeitung I.X. 39 Volge 34 . Heraugegeber Die Propaganda - Kompanie / Taki był bowiem istotny sen 1 Zarzådu Wojakowego i jego administracji cywilnej - Zakres wkadzy Ober Ostu zmniejszał się stopniowo terytorialnie przez whanczanie do Rzeszy coraz to nowych okreqgow. Zmienialy sie $r^{6}$ wniet granice pomiędzy poszezególnymi okręgami wojskowymiterenów okupowanych a nie weielonych do Rzeszy. Jednak pozostawaka zawsze władza Ober Ostu oczywíscie równiez stopniowo malejq̨ca przez przekazywanie róznych dziedzin Prankowi i jego aparatowi. Dnia 16 pasdziernika 39 Rundstedt upowazniz Franka do wydania przepisów prawnch , ozyli te do tego czasu wyawał je on sam lub jego dowódey wojskowi. / III/103/

Zarzad Wojskowy , na obszarach stanowiących p6fniejsze GG przestał istnié z dniem 26.X.1939. Od tego dnia, od godziny 0,00 weszly w zyole dekrety Hitlera " 0 podziele 1 zarządzie obszar ${ }^{0}$ wschodnich * $z$ ania 8.X. 1939 r. ( RGBl I.S.2042) i " 0 zarząazie zajętych polskich obszarón" z dnia 12.X. 1939 r. (RGB1 I.s.2077) /" Zeitschrift fur osteuroplisohes Recht Carl Heyimanns Verlag Berlin , str.7-8/, - oo postanawià dekret Hitlers " O przekazaniu administracji weneralnym Gubernatorstwie- Generalnemu Gubernatorowin, $z$ ania 19.x.39./ III/52,53/

Pierwazy $z$ tych dekretów ( 8.x.2939) oznajmia it w trakcie nowego uporzadkowania obszaŕw sege wachodnich -utworzono i wiaczono do Rzeezy "Reichsgau Westpreussen" "Reichggau-Posen", na których czele stoi " Reichsstattga tex a siedzibą w Gdańsku 1 Poznaniu. Inne zaisny terytorialne dotyezyiy niemieckiego sląska, do którago prayzaczono "Regierungsbezirk Kattowitz" i Prug Wschodnich, do których wįqczono "Regierungsbezirk ziechenau"。 עrugi dekret ( 12.X.1939) podporzadkowywaz zajete, preea niewłzczone do Rzeszy obszary polskie Generalnemu Gubernatorowi dle zajetych polskich obszarów, którym Hitler mianowaz Pranka , przyczym GG podlegab miako bezpośrednio Hitlerowi.

3-ci dekret (29.X.39) oznaczaz datę kowea Zarządu Wojekowego i pozbawienia mooy prawnej dekretu $z$ dnia $25 \cdot$ września $39 \mathrm{r}_{0}$ - na dziêi 25 . jaździernika 39.

Dekret O utworzeniu GG pozostawiaz jednak Ober Uatowi kierownietwo militurne na tym obszarze, dajac mu równies wyząazne prawo roztrzygenia o uzyciu etacjonowanych tutsj wojek i to $r^{6}$ wnies $w$ ezasie wewneqtranych niepokojów, oraz pozostawial su wojekowe prawa suwerenne.

Ten bieg wypadków usuwajacy niebezpieczeństwo dulistycrnej wkadzy na giemiach polskich spowodowany byk zakończenien dziakań wojekowych i pierwazej fazy procesu weielania częáci ziem yolskich do III Rzeazy, ale równutes wynikaz z koniecznof́ci ostatecznego ustalenia stosunków okupowanych a nie inkorporowanych ziem do III Rzeszy. Rozmowy, toczone poaiędzy Hitlerom, a naczel nym dow6dztwem siz zbrojnych oraz naczelnya dow6dztwem wojak ladowych / Der Process gegen die Hauptcriegever-
 Narnberg 14 November 1945-I. Oktober 1946. Verofentlict in Narmberg Deutschland . 1947.Band XXVI / dają obraz nietyle ustalonych celów polityki faszystowskiej wobec okupowanej Polaki, albowiem te wynikazy jasno z ideologicznych załoźéf hitleryzmu, ile praktycznego wy jasnienia tych celów wojaku. W trakcie tych rozmów na temat przysziosci ziem polskich oświadezyz Hitler it Wehrmacht będzie usunięty od syraw administracji w Polsce i wskazywaz na to, ze Polska (mowa o przyezky GG) nie ma byó częścią Rzeszy, lecz "Samodzielnym organizmem, przyczem zarzą tych obszarów ma być równies wyodrębniony, ugamodzielniony i skupiać wazyat kie kompetencje rozkezodewcze oprócz militarnych.

Jano potwierdzajue sieq w tyoh rozmowach i pertraktacjach tezy ideologiczns hitleryzmu, którym hitlerowscy dowóacy Wehrmachtu praktyeznie akutyli w Polsce. " Zareqd nie wa zadenia stworzenia z Polski wzorowej prowineji, lub wzorowego państwa wedle niemieckiego porzadku, albo uzdrowionia gospodarezego czy finansowego. Masi aie zapobiec, azeby polska inteligencja wybiła aie na warstwę kierowniczą, W kraju ma byó utrzymany niski standart \&yciowy ... my chcemy stamtą czerpac juadnie sily robocze... tworzenie się komórek narodowych jest niedopuszczalne.t. Przeprowadzenie warunkuje tward̨q walkę narodowośclową (Volkstumskampf), która nie zezwala na zadne prawne ograniczenia. Jej metody nie dadza sief pogodzic z innyni neszymi znsadami".
militarne zneozenie jako wysunieqte przedpole 1 mogz byé wykorzystany do ofenzywy. W tym celu muszą być utrzynywane w porzędku koleje, drogi i pozeqczenia przekazywania wiadomości dla naszych celów.
" Wezelkie zaczątki konsolidacji stosunków w Polsce muszą byó ueunięte. Polnische Wirtschaft musi rozkwitać. Kierownictwo tego obszaru winno nam umo\&liwí oczyszczenie rówies terenu Rzeszy z zydów 1 Polaczkow".

Nomenklatura używana w czasie tych rokowań - Teufelswerk" *Tale des Organisation " inne wyrasenia jakby specjalnie wymýlone dla polityki hitlerowskiej - miaky wyjaśnié stosunek III Rzeszy do olkupowanej Polski. Wehrmacht sgłaseaz tylko mazej wagi zastrzAénia. Zgadzaz się na oddanie wladzy, pochwalaz cele polityczne, zastrzegajac sobie jedynie wozasie dalszego funkcjonowania Zarządu Wojskowego nieudzielanie przez waadze centralne tadnych apecjalnyoh pelnomocnictw innym placówkom aniteli Ober Ost waząozne powyozywanie urzędników administracji cywilnej, uzgodnienie akeji przesiedleńczej z naczelnym dowództwem armii lub Ober Ost, wyzęcznośc w Earządzt siecią komunikacji i łączności - oto byzy postulaty Wehrinachtu.Pozatym zgadzaz sieq. Jest rzeczą nieprawdopodobng, aby wiánie z Ober Ostu nie zasięgano informacji w tych sprawach, wt aby Ober Ost nie wiedziaz nic o celach przyświecajęcych hitlerowskiej polityce.Ale oczywiscie oskartenie przeciwiko Mansteinowi i jego sroces przed trybunakem brytyjskim
ogranıozajq się jednynie do faktów a nie do comniemeñ. Warto judnak uniejacowié owe fakty w ramach wypadkow hiatoryoznyoh i na tle koneekwentnego planu zaglady, w kt6rym Zarząd Wojakowy i Uber Ost byzy nlewatpliwie jednyin 2 pomoonych ogniw.

Równolegle do narzucania narodowi jolskiemu praws kraju nieprzyjecielkskiego, faszystowskiego prawa III Rzeszy, którego zresztą jednym z czozowych ideclogow by sem Frank - biegło tworzenie s_eajulnego sq̊ownictwa niemieckiego i ustalanie podetaw wymiaru sprawiedifosci. W pierwezym okresie a więc w okresie działan wojennych w kampanii wrzesniowej , wyilar sprawiedliwosci znajdowal sieq wyIącrnie $w$ rękach wojennych aqdow polowych. Jut dednak 5 wrzesnie 39 r. naczelny dowódca wojsk lądowych Brauchitach wydaje rozporzązeniu o sq̨ach speejainych . /Verordnungeblatt far die bezetzten Gebiete in Polen. Berlin 11.IX.39.Nr.1.W jezyku niemieckim i polakim , III/75, III/113/Rozporządzenie to giosi: "Na obezarach polskich okupowanych przez niemieckie siły zbrojne, naczelni dowódey arail moga uetanawieć sądy epecjalne dla obszaru pozozonego za fronten armil. Sq̨ to sądy yowszechne w mysl per.3.poz.2 13 Reguleminu Wojennego Poeterpowania Zarnego".

Rzecz jaena owe sądy apecjalne aq̨dzily na podetawie prawa niemieckiego i rówaiez do nich odnosizo się rozgorzązenie o eq̧ach agecjalnych
w Rzeszy, z dnia 21.III.1933( RGSB1.I S 136).Kompetencje tych sądów podkreslał wymieniony regulamin. Przekazywano im sprawy, w tyeh wypadkach kiedy uwasano is wydanie wyroku przez sąd speojalny jest konieczne z wy jątkowo watnyoh względów., lub gdy tra ie polecenie wyda dowódca armil.Rozporzadzenie, ogzoszone 11.wrzesnia a datowane 5 wrzesnia wchodziło w sycie $z$ aniem 1 wrzeanie 1939 a więc było typowym cofaniem watecz obowiegzujecej mocy przepisu.
i Wprowadzenie niemieckiego prawa karnego jus od pierwezych dni wojny z Polska 1 tworzenie specjalnego sadownictwa na ziemiach polskich stanowizo pogwazeenie międzynarodowych praw i obyczajów wojennych. Sądy specjaine jak i sądy wojekowe kierowab sieq miazy bowiem niemieckim prawem karnym na mocy rozporzadzenia $z$ dnia 5 wrzesmia 39 /V.B.12.IX. 39 Berlin Nr. 2 , III/76/.

Siqdy specjalne utworzone w Rzeszy rozporzqdzenie : z 21. III. 1933 miaky zwalczać przestępstwa i zbrodnie nie naletacce do kompetencji sądow Rzeszy, a zw²aszeza okroslone rozporządzeniem o ochronie narodu i państwa (28.II.1933) oraz rozporządzeniem o obronie przed ata$k_{g} m 1$ na rząd nacjonalistyezny (21.III.1933). Rozstrzygazy one sprawy w obsadzie 3 sędziów.

Jak jut powiedziano równiez niemickie sądy wojskowe, działające na terenie rolski opieraizy sieq na niemieckim kodoksie karnym. Będzie rzeeza skuszna, wspomnié it niemieckie wyjątkowe prawo karne wojenne
(ogłoszone 17.VII.38) przewidywazo 4 wy jątkowe rzeezostany a szpiegostwo, furtyzantka, wykroczonia przoaiwko rozgorządzeniom okupunta i podkopywanie siky zbrojnej, za które to ezyny mozna wydać bylo wyrok kary émierci. Warto ezezegónio przytoczyó negatywne okreslenia tych przepisów A więc wedle nich ezpiegiem nie jeatz um ndorowany wojokowy, który wtargną na niemiscki teren wojenny celem zdobycia wiadomorci, ani ocoba wykonywujq̨es jawnie polecenie doetarczani wiadomosci, ani osobare wxenywugen tranaportowana drogą powietreną celem donoszenie wiedomorci lub utrzymywania ðqุeznoeci.

Partyzenten nie jeat: umundorowany wojekowy, posługująoy się tylko zwykłym œaskowaniem, członkowie milicji lub korpueu ochotniczego, posiadający odpowiedzielnego za nich zwierzohnike, zaopatzreeni w roz-
 j4cy w swych akejach prawa i zwyczaje wojenne. Nie zalicza się do partyzantów ludnosc obszaru nieokupowanego, która przy zbliźaniu się nieprzyjaciela chwyta $z$ wiacnof inicjatywy za broń, by walczyó przeciw ko wkraczajqeyin wojakou, nie mejac ezasu do zączonia się pod wspólnym zwierzohnikiem, ani do zaopatrywania się w wyrazne odznaki, jeśli nosi jawnie brofí 1 szanuje prawa 1 あ yozaje wojenne.

Te wyjatki z wojekowego kodeksu prawa wojennego eq wymownym komentarzen do przeatepezej działainosci oddziałów i zolnierzy hitlerowakich sił zbrojnych w trakeie kampanii i po zakończeniu dziazań bojo-
wych w olsce. Jé̂li chodzi o mordowanie ludnosci cywilnej pod pozorem zwalczania szpiegostwa i partyzantki to cytowany kodeks wyraznie okresla, przestefpozy character owyoh mordów.

Dalaz cecha cherakterystyczną,prócz opierania Eię na prawie nienieckim, obejmuj̧̧oq̧ zarówno sądy wojskowe jak i. sqay gecjalne byª prawie aakkowita dowolnose $w$ wymierzaniu kery niezalernie od wieku sprowcy, jesli ten, jek określa rozporzadzenie Brauchitscha g 10 wrzeania 39 , pod vzgleqdem swego rozwoju dorównywaz osobie 18-to letniej./V.B.Nr. 3 13.IX.39/

Przypouinatioy, te przed okresem formalnego ustalenia Zeraądu Tojakowogo na wszystkich, okupowanych przez wojska niamieckie ezęsciach Dolski, ManStein jako szef sztabu gruyy armil spotkaz się $z$ faktam wprowadzania prawa niemieckiego i tworzenia specjeinego sądowiotwa nienieckiego w Folsce na terenie podlegky poszozególnym dowódcom jego samil. W aktach polakich zebrano m.in. całe koreapondencje w sprawie aęáw epecjelnyoh na terenie 10 armil /III/114-204/, s wieq ermil z Meneteinowej "Grupy Pozudnie". 2 dokumentów tych wynika, se pierwaze sqdy epecjalne tego obsqaru powstazy w Gzeqatochowie (6.IX.39) w Wieluniu (8.JX.39), przyczem std ten przeniesiono następnie do Piotrkowe, w Kieloech (26.IK.39) it Radomiu. (29.IX.39). Seqdy te jednak
nie mialy począticowo jasno zakreśionej kompetencji. Nie mialy one n.p.prawa pierwotnego rozatrzygania 1 rozstrzygazy jedynie gprawy przekazane im przez zwierzchność g̨̨dową. $\mid$ zwięzku z tym starano się - sprecyzoweníe kompetencji sądów specjalnych w ten spos6b, aby obejmowaly one wazystkie karalne działania dokonene na zapleczu azmii przez ludnosé cywilną oprócz szpiegostwa i działalnosci partyzaçkiej, bez uprzedniego wączania się $w$ te sprawy sądow wojskowyoh i ich zwierzchności, przy równoczesnym przekazywaniu sprew makej wagi sądom polskim. Sądy specjalne nie potrzebowazy tak jak sądy wojenne i sqady polowe potwzerdzania wazystkich wyréków . Wedle prawa, w wypadkach orzeczenia kary śmierci przez sq̨ wojskowy, kara ta musiala byé gatwierdzona przez najwyżze placówki. Sędy specjalne niemiały natomiast uregulowanej sprawy odwozywania się do prawa kaski, 0 rozetraygnax dopiero linister Sprawiedliwosci Rzeszy oświadczajヶc, że jemu przypada rozstrzyganie prósb - Zaskę.

Mam iejsce sąd ${ }^{\circ}$ w polowych Wehrmachtu, działajacych od pitrwszego dnia kampanii w Polsce wprowadzono z dniem 15 wrzesnia 1939 r. sądy dorazne na terenie zajętym przez wojska niemieckie, na zachód od Sanu, na zachód od srodkowego biegu wisky, i na póznoo od Narwi. Ta innowacja naczelnego dowództwa wojsk lądowych / III/135/ okreslaka skład sq̨u doraśnego : komendant pưku i dwóch zoچnierzy. Do kompetencji sądu doraz̀nego naleźgé miały sprawy o nielegaitne po-
giadanie broni i ezyny gwaztu przeciwiko ozZonkom Wehriachtu . Sądy doratne orzekazy kary fmierci. Brauchitech w rogporgązeniu z dnia 21.wrzeenia 39 /III/80,81/grzewidywak rownies motziwosc tworzenie wyraÉnie policyjnych sądów doraźnyoh , kkzadających się $z$ dowódoy pułku lub batalionu polieji, lub dowódcy Finsatzkommando Gastapo i z dwóch dalazych członk6́w oddziaそ6w. Kompeteneje tekiego polieyjnego sąu doraśnego miảy byé jednak węższe i ograniczać sie do spraw o pogiadanie broni i anunicji.

Wiemy, ze aetki, a póśniej tysiące niewinnych ofiar przeazio przez owe ady epecjaine 1 dorafne zakładaneg na terenach armil okupacyjnych . Zwha szoza ockarźenie o poaiadanie broni, tak nagminne w okupowanej Polace azuźyzo jako preteket do masowych represyj i inordów. Rogporzadzenie z dnia 12 wrgesnia 1939 (V.B.Nr.3. 13.IX.39 Berlin ) / III/79.78/ , stwierdzajqc ze obszar na zachód od Sanu, 仑́redniego biegu Wisky i na póznoc od rzeki Narew nie jeat juz obszarem operacyjnym, nakazuje oddanie wszelkiej broni i amunioji pod grốbą kary faierci. To samo rozporządzenie przewiduje kare émierci w wy adku dopuazezenia się jakiegokolwiek gwełtu względem niemieakich siz zbrojnych lub ich czionków. Wiemy jek to wy giadazo w yrakty ce, w tej praktyce, w której paragrafy rozporzązeń stanowizy tylko preteksty do realizown is faszyetowskich zasad odpowiedzialnosci zbiorowej. Rozporzązeni mi $z$ dnia 21.IX. 39 ( $\mathrm{V} \cdot \mathrm{B} \cdot \mathrm{Nr}_{\mathrm{r}} 4$ Berlin 23.IX.39)
i z dnia 6.X. 39 ( $\mathrm{V} \cdot \mathrm{B}_{\mathrm{B}} \mathrm{N}_{\mathrm{x}} .8$ Bexlin 10.X.39) rozezerzon

1 uzupełniono zakaz posiadania broni. Warto jeszcze zauwazyé it sidy specjalne mogzy przekazywać ludzí do obozów koncentr acyjnych i przekazfwazy ich istotnie $\quad$ jak n.p. sęd specjalny w Kielcach / III/176/

Rabunok i grabié rozpoczę̉y się równiez od 1-gzych dni okupaeji a wprowadzony pózniej Zarząd Wojekowy kontynuowaz oczywiseie wszystkie polecenia zmierzajace do eksploatacji Polski. Naczelny dowódca wojek lądowych wydaz 31 wrzesnia $39 r o z p o r z q d z e n i e$ - uatawowych frodkach płatniczych dopuszozajac do obiegu markę niemiecką $i$ złotego polskiego w stosunku $2: 1$ (V.B. ${ }^{14}$ r.3 Berlin 13.IX.39) , 22.wrzesnia 39 złoty zostaje wycofany na Wschodnit Gónym Slasku (V.B.Nr. 4 Berlin 23.IX.39).

Tak więc wyposażenie we wladzę wykonawczą naczelny dowódca wojsk lądowych i dowódcy armii wydawali i wykonywali rozporzadzenia dotyczqce adminiatracji cywilnej, dotyczace rabunku kraju. Juź bowiem 23.wrzesnia (V.B.Nr.5 Berlin 26.Iz/.39) wydano rozporządzenie o zało\&eniu na tereni申 okupowanym Kas Kredytowych celem regulowenia obrotu pienięznego i kredytu. Kasy te będce nikitenkemtx oddzia そami instytucji finansowych Rzeszy wydawac miazy asygnaty jako ustawowy f́rodek płatniczy dla wszystkio\} okupowanych obszarów polskich za wyjqtkiem Wschodniego Gónego Dląska . Na podstawie tego rozporządzenia utworzono w Berlinie Radę Administracyjną Kas Kredytowyoh / III/83-85/ zamierzając zazożyó odidiazy
w Bydgoszozy, ${ }^{\text {Whiesnie, }}$ w Grudziądzzu, Inowroczaw Kaliezu, Chojnicach, Krakowie ? Leernie, Zodzi , O wiu Wielkopolskiu, Poznaniu, Starogardzie, Tarnowi Toruniu, i Częstochowie.

Ustawa dewizowa wydana 7•października 1939 (V.B.Nr. 9 Berlin 14.X.39) mówi wyrániéa "przeprowa gospoderowenie dewizamina okupowanym , dawniej pol obszarze, za wyjatkiem Wechodniego Górnego Sliske podlega Naczelnemu Dow6́dey Wschodu - Naczelnemu S2 Administrecji - Urządowi Dewizowemu Ober Ost". Wr winnie brzmiqcych paragrafam obejmujacych m.in. ot zek zgieszania i przymusowego zaofiarowania do byz -安y złote w monetach, ozy złota czystego i aliazu srebra, platyny i metali z domieazka platyny, papy wartosciowych krajowych i zagranicenyoh, zagrenic Grodków platniczych, wierzytelnosci w walutach zą nicznych wekeli i czeków w walucie krejowej wyster nych na zagranice, wierzytelnosci w walucie krajor opiowaj4cyoh na cudzoziemeów - przeprowadzano zwyl rabunek mienia , pod pozorami legalnosei, zmuszaj -Iu ludzi wyzokimi karemi do wyrazenia zgody ne .

Ustawy te zapoez'tkowaky rabunek bank ${ }^{\text {ow }}$ a oza mienie żydowskiego zdeponowenego w tych benkec

To wyzuwanie luanosel polakied $z$ wazelikic dotyozyzo równiez poz oawiania wszelkich uprawnień siadaczy lub wlascicielei jakich kolwiek nieruchon
przes ustanowienie przymusowego zarztau powierniczego dla przedsiębiorstw, zakładów i nieruchomosoi, rozporządzeniem datowanym w dniu wejscia w syoie dekretu hitlera o ustanowieniu Zarządu Wojskowego, a więo w aniu 25.IX. 39 r. ( V.B.Hr. 7 Berlin 4.x.39) / III/86,87, Rozporz ${ }^{\text {d }}$ denie to zaleca naezelnemu dowódey Wschodu a wiẹc Rundstedtowi, którego szefem sztabu by jak wiadomo Manstein powolywanio dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, zakład ${ }_{W}$ i nieruchomosei, skzad ${ }^{\text {w }}$ towasów i innych ozęsei majatkowych kaźdego rodzaju zarząde ${ }^{0}$ w komisaryeznych , jeżeli przez nieobeeność upowatnionych do tego os blub $z$ innyoh koniecznych przyczyn nie byzoby gwarancji prawidzowego prowadzenia interesów handlowych lub administracji. Stanowisko naczel nego dowfacy Wschodu jest w tym zakresie nader speojalne. Nietylko on 1 upowatnione przez niego urzeay, tworz? zarządy przymusowe, ale do niego nalety wyzacene prawo rozatrzygania o wazelkich zasadniczych zmianach stanu posiadaniu lub whasnosci i udzielania upowatnieh n.p. do zbycia posiadzosci rolnych lub leśnych. Wedle nestęp--nego rozporządzenia ( 29.1 IX .39 ) naezelny dowd́de Wschodu otrzymuje równié wył̨̨czne prawo zezwalania na nabywanie, zakzadanie czy tes przenoszenie nieruchomosei przenysłowych, przedsiębiorstw i praw udziałowyoh.

Tak więc otrzymujemy atopniowo obraz konsekwentnego planu realizowanego przez hitlerowkie władze wojskowe od samego poczttku okupacji, planu realizowanego przy wspóquezestnictwie Mansteina . Uczywiscle przestępstwa te nie sę tak "efektowne" jak pope?nione w trakcie dzia-

Zań wojennyoh i trzeba albo doswiadczenia okupsoyjnego albo むywej wyobraini，aby ujrzeć poprzez suche paragra－ Iy rozpo rządzań przastępstwo $i$ krzywdę，cierpienie ludzkie i niuwole．Plan rozwijaz się konselcwentnie dalej． 510.1939 （ V．B．Nr． 8 Berlin 10．X．39）／III／88－91 wyohodzi rozporządzenie o konfiskacie，ktora obejmuje surowee i．wyroby gospodarki lesnej i drewmej．Przędziwo 1 meteriazy wzóciemnicze，kauczuk，azbest，gumę i wyro－ by gumowe，surowce 1 wyrob－y przem．chemicznego，oleje 1 tuazege przemyskowe，matale nlezelazne，szlachetne， rudy，乌̂elago i stal，tyton，akóry $i$ 自rodici garbarakie， drogie kamienie，celulozę，pierze，szczecine，wtókna roelinne，owoze jelita，dxzewo korkowe，obrabiarki， nargęaia precyzyjne，zozyska kulkowe，kable，tranafor－ matory，produkty rolnioze，i t．d．i t．d．Ten rabunek mienia pzywatnego i publieznego nie obejmowaz jedynie wedle przepisow towarów gnejdugacych sieq w gospodarat－ wach domowych ，oraz drobnych zakładach rgemiéliczych． Dziako gię to lut za Zarzadu Wojskowego，dziako się to w trakcie realizacji gospodarczego ujawnienia Polaki 1 wyoif́nięcie z niej wazystkich zasobów nie na cele okupacji，ale na cele wzbogacenia III Rzeszy，jej mo－ nopoli i jej kapitalistów．Temu samemu celowi azuzyé miako opanowanie rynku pracy i takie uregulownie jej warunków na terenach okupowenych aby okupant dysponowad́ mógl tenią aiłq roboczę i pozbawić świat pracy wazel－ kich moíliwosci dochodzenia jego praw．

Dowódoy okregów wojskowych 1 maè $y$ dowódcy armil podlog21 wさadzy dow

พojsk lądowych, a później zzefowi Zarządu Wojekowego nietylko wykonywali sumiennie plan ujarzmienia Polaki dyktoweny przez naczelne wkadze wojskowe, ale uzupezniall go w najarobniejazych azezegózech, bądíto posługujac się podlegzymi im szefami adminzatracyjnymi, bądź dziakajac bezposrednio , prryozym jak wynika z dokumentów fakt ustalenia fori Zarzq̨au Wojakowego miał jedynie gnaczenie formalne, legalizujace atan jeki w praktyce gapanowaz od piewszych prawie dni wojny z polakq, kiedy to obszery podlegze poszozeg6lnym dowódcom armil stanowiky jeszcze teren operacyjny. Rozazerzaja one n.p. rozkaz oddawania broni pod karq Gmierei na wazelką nie tylko palną broí, ale równiez broh siecznq̧, zabytikowę, oo równało się rozoiągnięciu kary śmierci na posiadanie lub przechowywanie broni pemiętkowej i ozdobnej o zupeznie niewinnyim charakterze ( V.R.des Ohefs der Ziwilverwaltunk Krakau Nr.1.-12. IE. 39 ).Gorliwoś6 komendant'w wojakowyoh szia dalej aniteli koniecznó́c utzywania sił wojakowych do celów policyjnych jak to wynika chociażby ze skargi LandRata w Izzy / IV./ $133-135$ / iz przedstawiciele Zarzaqu Wojekowego odbieraja mu jego prawa i swymi wỉesnymi siłami, bez jego wiedzy i zgody, kontroluja sklepy konfiskuja, prowadzą badania dysciplinarne, niszezą zakłady i urządzenia fabryczne, rabuujq narzędzia it.p Nie ulega wątpliworci , te dowódcy wojakowi byli w prak tyce agentami monopoli niemieckich i wielkich bankow hitlerowskiej Rzeezy. Wich to intereaie przejmowali banki polakie rabując ich zapacy, naka-zujacc aby zakt dazy od banków zagranicznych przekazywenia ich naleźnot
placówkom bankowym w Rzeszy .Wzascicielom akonfiskowanyoh walut i złota nie tylico odmawiano zapiaty, ale jeszczo rewidowano ich domy i szykanowano ich./IV/199 - 217/. "arzadzenia naczelnych wれadz wojakowych realizowali komendenci wojskowi podlegl4 Hensteinowi we wszystkioh dziedzinach , jak to wnika z zebranyoh w aktach polskich dowodów. W ich Okręgach wojekowych zaprowadzono prace przymusowe jak n.p. na terenie 10.armii/IV/124/ gdaie polecono w wykonaniu rozporządzenia Himmlera ujmowac \& zachowywujacej sie prowo kująco " wyrostków polskich" i pod preymusem for mowá́ z nioh kolumy pracy przekazugąc pod silnę ekskortq̨ do cięçicich robot. W ich Okregach Wodekowych wydano zakazy opuszczania miejsc pracy w mioście 1 na wai groząo nawet karą smierci. /Iv/i78/. Urzęay Pracy słu\&yé miaky rejestrowaniu 1 ujeciu polakich siz roboozych eolem wykorzystania ioh do rob"t nie majqcych nis wspolnego $z$ koniecznosciq przeprowadzania prac dla cel6w utrzymania okupacji. /IV/19,20/Równoezennle do tworzenia Urzędów Praoy organizowano placówki werbunkowe dla rekrutowania robotników rolnych do Rzeszy. N.p. na terenie dowठdz twa armil w Częstochowie zorganizowano w pierwazya racie takie placówki w Częstochowie, W Wieluaik Radomaku i Kieleach./IV/35,36/.

Dyskryminacja i przesladowanie ludnosei sydowskiej w Poisce nie osiagnęzy wprawdzie jeazoze ta-
kich rozmiar $\boldsymbol{\delta}_{w}$ jak w okresie póniejejsym, ale w tym czasie jeszcze hitleiowoy liczyli sie, jak to wynika chociażby z pamiętnika Franka,z opiniz̨ zagranicy, a zwłaszcza państw neutralnych, wiedząc, ze uwaga całego swiata skierowana jest na Polskę.Tym niemniej jeanak wszystkiepodstawowe elementy składające się na plan Iudobojatwa w stosunku do Zydostwā byzy realizowane juź w tym okresie. Wydano rozkazy oznaczania "gwiazda Dawida" lokeli i sklepow zydowskich, przyczym jako zydowekie uważeno równieź takie, których zydzi byli udziałoweami od $50 \%$ w zwyì./ IV/161/

- Traktowaniu Zyđów w życiu gospodarezym masi przyswiecać cel wykluczenia ich z niego w przyszłośoi bez reszty i przekazania ich zakładów w ręce aryjskie. Dla sydowskich przedsiębiorstw przemysłowych i handlu hurtowego ustanowi sį̨ powierników, obojętnie czy właściciele uciekli, czy nie , podstawa do tego jest rozporząazenie z 9.IX. 39 r. ○ konfiskacie dobr gospoderozych." Jest to wyjatek z rozkazu dziennego szefa a dministracji cywilnej przy dowództwie 10 armii / IV/25/ wazczynajqcego pozornie zalegalizowana akoję przesladowania czesci ludnosci Polski ze wzgleqdu na jej pochodzenie rasowe. Szef administracji cywilnej w Krakowie zniósł "celem zwalczanie nieuczciwosci podatkowej Zyd Ów $^{m}$ tajemnieę bankową w stosunku do nich i ich firm /IV/186/.

Oczywiscie tak zwane uregulowenie sprawy żydowskiej na terenach okupacyjnych przysparzało wierwszym okresie wiele truanosci władzom. Zyd ${ }^{0}$ w niem ožna by $\mathfrak{l o}$
odrazu i całkowicie wykluozyé z zycia gospodarczego, zwZaszcza $z$ handlu, - jak na to narzeka n. p.Komisarz filasta Ostrowiee w piámie do szefa Administracji Okregt Wojskowego 玉ódź./ IV/130./

W wykonywaniu rozporzadzen o obrocie árodkami płatniczymi dyskryminacja zydów dochodziła do tego. ze zezwalano im na wypzaty sum tylko do 500 zz., jak n. w Częstoohowie / IV/147-149/, zamykano wszelkie zydowsit kie depozyty i skrytki banikowe•pozwalajac ne wypzate z 1ch wasnych kont bankowych jedynie do wysokosei 100 z $\mathfrak{z}$ tygodniowo. Równoczeanie w domu lub przy sobie nie wolno im byzo posiadá więcej nit 150 zł na rodzine. Na obszarze armil 14,W Krakowie wydano bardziej liberalne rozporzą̧zenie zezwalając na tygodniowa wyplat \& wasnych kont do wysokosci 250 z $z$ ina posiadanie do 2.000 z $\mathbf{z}$ na katde gospodarstwo domowe/IV/163/.

Skupianie Zydów w większych miastach, tworzenie Gett-h, było jak wiadomo pierwszym krokiem umosliwiającym masową likwidację Zydów. Akoje te przedsiębrano za ezas ${ }^{0}$ Warządu Wojekowego w szeregu miejscowosci XIV/141/ .

Manstein wykonywał rozkazy ewakuowania Zydów ze Slękke i powstrzymania powrotu Zydów przez Wisłę i San. Na akutek melaunków niemieckiej straky granicznej , te w kilku wypakach oddziaky pozwolizy na powrót Zydów Manstein wydaz rozkaz przesz kodzenia temu powrotowi prey utyoiu wszysticioh dostępnych f́rodków. Dnia 12 wxzesnia 1939 wydał rozkaz III-mu sektorowi
straźy granicznej oraz 10-tej i 14-tej armil deportowania wszystkich Zydów polakich poprzez rzekę San a dnia 25 wrzesnia 1939 dalszy rozkaz o przeszkodzeniu powrotowi Zydów. Na skutek tych jego rozkazów doszło do nowej zbrodni nad rzeką San, która weszła do 3 punktu oskaréenia przeciwko Mansteinowi. Swiadkowie przesłuchani na okolicznośc zbrodni popez nioned w Tarnobrzegu/ Kostyra $\mathrm{V} / 108,109 K a n i e w s i$ F/115-119, Prgelberg $V / 112-114$, Weikgelbaum $V / 110,11$ podają następujace szczegózy tych wypadków.Wojska hitlerowskie wkroczyzy do Tarnobrzegu 13.wrzemia 1939. Je Zaraz po wkroczeniu obsadzono wszystkie urzędy w dniu 2•paździemika 1939 rozpoczęto wysiedlanie Zydow.Zoznierze Wehrmachtu oraz z ich romkequ funkejonariusze zarządu miejkiego chodzili pomieszkaniach zydowakich i spędzali Zydów na rynek mówiąđ, ze muszą oni opiscí́ Tarnobrzeg i przejść na drugą stronę Sanu. Na rynku zebrano mężczyzn, kobiety, dzieci i atarców dajzc im tylko kilkenaście minut czasu na opuszczeniem ieszkania 1 rozkazujac zabrać ze sobq̨ pieniądze, kosztownosci i bizuterię. Na rynku przy stolikach siedzieli zołnierze stórzy rewidowali Zydów, odbierając im wiszystkie kosztownosci 1 pieniądze, i zmuszając do podpisania deklaracji że na własne ządanie dobrowolnie opuszczają miasto. W czasie rewizji bito i szykanowano ludzi nie oszczędz jac kobiet. Zrewidowanych jus ustawi ano w kolumny 1 pedzono pieszo w kierunicu Sanu. W kolumnach tyoh maszerow ali równiez ludzie kalecy, starcy maze dzieci
kobiety w ciąży, kobiety, które w noc przed wysiedleniem odby $₹ y$ porod, chorych wieziono na taczkach, Jélii któs zmarł w drodze, nie pozwolono pogrzebá jego zwiok, pozostajacych w tyle bito kolbami i gro--tono zastrzeleniem kaz̀demu kto nie mógz maszerować. W ulewnym deszezu , wśród krzyków i bicia kolumny docierazy do rzeki nastẹpnego dnia pónym wieczorem. Nad rzeką walały się porzucone rzeczy , częsci ubrania we wodzie pzywảy częsci odzieży potopionych Zydów z poprzednich kolumn. Zaczęia się dramatycens przeprawa. Zołnierze popędzali ludzi, wpychali do rzeki nie dając jednak tadnych Łódek. ilfusiano je wynajmywać prywatnie, lub zbijać z desek prowizoryczne tratwy. Kiedy ludzie wzbraniali się wejść na te tratwy, bito ich strzelano do nich zmuszając w ten sposób do przeprawySłychać było krzyki dzieci, płacz kobiet i wołanie o ratunek tych, ktorzy wpadil do wody. Niektórzy ludzie szli wpłađ na drugą stronę, matki trzymazy niemowlęta nad growami, a do przeprawhająoych się strzelali zołnierze hitlerowscy. $\begin{gathered}\text { todzie } i \\ \text { tratwy } \\ \text { wywra }\end{gathered}$ cảy się topiąo nieszezę́liwych. Przewoznicy ofwiadczali iz taka przeprawa jest niemożliwa, lecz wów$\mathrm{Cz}_{\mathrm{g}}$ e oficerowie mówiliz "gay ich nie mozesz przer wieść to ioh potop". Przeprawa trwảa całę noc 1 dzień następny, a w felach Sanu zginęzo wielu potopionych i zastrzelonych. Pakty te potwierdza rownie zeznanie Kalecha Ozjasza, zzozone w Zydowekim Instytucie H istorycznym przy C.K.Z .W Polsce, Oddział - Krakowie 1.b. 101.
" Wszeqdzie, gdzie niezapemione jest bezpieczeństwo zelecam wplywanie na Iudnoś w odstraszajacy sposób, przez pobieranie zakładników" - . Ten wyjątek z rozkezu dziennego szefa administracji przy dowodztwi 10-tej armii/IV/16/ potwierdza it na wazystkich obszarach okupowanyoh w Polsce pobierano zakładników celem sterroryzowania ludnosci polskiej . Zakładników tych rozstrzeliwano w yyśl zasady odpowiedzialnosci zbiorowej. Komendant zaplecza armii hitlerowakiej zarzqdził n.p. / IV/100/ aby na wypadek uszkodzenia 6́rodków łqeqnosci nakładano na okoliczne gminy kary kontrybucyjne, a wypadkach powtórzenia się branie zakładników i rozstrzeliwanie ich przez zandarmerię polowę.W jaki sposób zakładników pobierano mówi o tym obwieszczenie z 20 wrzesnia 39 roku ogzoszone w Krakowies / IV/160/ Obwieszczenie to mówi o pobraniu 20 zakładników którzy zostaną rozstrzelani, w razie zdarzenia się wypadiku strzelania do obywatela Rzeszy niemieckiej, a le równoczesnie głosi: męzézyzni zamieszkujący domy, zktórych padną strzały zostaną zbiorowo pociągnięci do odpowiedzialnosci i w trybie doratnym rozstrzelani.

Znane "akcje pacyfikacyjne" (Befriedigungsakctionen) przeprowadzone byzy od poczatiku na rozkaz dowódcôw armil przez jednostiki policyjne rzekomo
w poszukiwaniu broni i celem oczyszozenia obszaru armit Jak to ai- ofiojalnie nazywazo w okupacyjnej nomenklaturze. Na skutek tych akeji zamordowano wielu niewinnych apokojnych obywateli polskich w mytl zasady odpowiedziel nosci zbiorowej, celem sterroryzowenia ludnosci podbitego kreju./ IV/68/. Warto przypomnieć, ze pod szyfrem Befiedigungsaktion przeprowadzono pózniej masowz likwidacje inteligencji polakiej (t.zw. "Akoja $A-B$ ), co świadczyło by o tym it akcje te zmierzaly e tępienia ludności polskiej. Zagrażanie karą śmierci za najbardziej błahe przekroczenia przepisów, jak n.p. za niedokładne zaciemnianie / IV/156/, zaniemeldowanie się oficerów, wprowadzenie przymusowej rejestracji mętczyzn w wieku poborowym, $/ \mathrm{IV} / 178$ zaniezgzoszenie się do najblisszej placówki wojskowej, członków polakich siz zbrojnych którzy znajdowali się na terenie zejętym przez w jeka niemieckie/IV/152-/-skuzyzo celom krwawego terroru, a nie dozwolonemu prawem utreymywaniu zadu i porząku na terenach okupowanych.

Niedola jeíców wojennych trwała nadal za czasów Zarzadu Wojekowego, i tak n*pr na terenie IIV korjusu znajdowazo się jeszcze 10 października 193913 obosów jenieckich \& 66000 uwięzionych( Opatów,Kamienna, Radom . Szyd¥owied, Końskie, Kielce, Chmielnik, Pinczów, Jędrzejów, Częstochowa, Radomeko, Piotrków, Rawa)Obóz w Koískicl liczył 12000 jenców, Wieleach 1 Rawie po 15000 ludz1. 0 zwolnieniu z tyoh obozów decydowały Tinsarzekommandos / $\mathrm{IV} / 64,67,68 /$, które równiè decydowaly o zwalnianiu jeńców cywilnych. $Z$ wolnienie nastąpić mogzo dopiero po ich zgodzie nawet, kiedy chodziło o osoby przyznające się do narodowosci niemieckiej.W niektórych wypadkach sprawę
wy tywienia obosów przekazywano wykęcenie miejscowed ludnosci cywilnejo/ IV/39. Jeifów wojennych po swolnieniu zatrudniano rómiè przy cięskich robotach./IV/47/ W obozach jenieckich prowadzono politykeq narodowosciowa w mysl podstawowych załosen ideologii hitlerowskiej, zwalniając Volksdeutachów, stosując ulgi n.p. do Ukrain cówi stawiajac pod seqd wojenny Cgechów z Legionu Czeskiego./ IV/67,68/

Jak widać wazystkie te przeatępstwa zapoczątkowane byly jus w trakcie bezpoerednich dziazań wojennyoh a Zarzad Wojskowy " legalizowai" je tylko przez rozporządzenia 1 rozkazy dow6́debw wojskowych.

Wprowadzanie deklaracji lojelnosci wobee Rzeszy hitlerowakiej, deklarecji wycofującej przysięge na wierność Państwu Polskiemu, germanizowanie obszazów zajętych włączonyoh i niewzacezonych do Rzeszy, narzucani "listy narodowoscuowej" niemieckiej i powokywanie do słu\&by wojekowej obywatel 1 Państwa Polskiago , a tym samym zmuszanie ich do składania pzzysięgi na wiernoś pańístwu nieprzyjacielskiemu zamyka rejestr przestępstw i zbrodni popernionych ne obszarze Państwa Polskiego - okresie od 1.IX.39-25.X. 1939.

Kampania w Pole ce byza ze strony faszystowskich Niemiec pierwsza probq realizowan ia przy pomocy oręza polityki hitlerowkiej, najbardziej bestialskiej i krwi \&erczej polityki , jaka wydaz imperializm. Do fragwenta ryoznego, ilustracyjnego raczej materiaku, zebranego w Polsce, mozna by dorzucié jeszcze setki kart , mate-
riak ten jednak jeat wystarczalisoy na tyle, zeby na jego podatawie uatalić miejsce, jakie w ogromnym łańcuchu wykuwnym grzez 12 lat wiadzy i zbrodni hitlery: -nu, zajnuje ogniwo "Polekie", a śoiślej - tylko pierv z ogniw "polekich". Nie zrozumielibý́my bowiem ani cel ani charakteru owych przestępstw i zbrodni, popeznia. nych na 2 ieai polskiej, gdybyóhy traktowali je ahistorycznie, w oderwaniu od cazoksztaztu systemu Pagzyzmu niemieckiego, który je zrodzix. Byy one istotnie tylko z jednych ogniw Zańcucha ktoxym zbrodniarze hitlerowacy chcieli opasaé fwiat.

1) Napaść na Polskę była częścię konsekwentnego planu podboju świete
2) Plan ten wynikaz z ideologii hitlerowskiej i pozostawał . ściskej zgodzie z imperialistycznymi planami monopolin iemieckich, obszarnictwa, wielkiej burzuagji, iw ich interesie byz realizowany.
3) Realizatorem tych planow była armia hitlerowska, karmiona przez pokolenia ideologią szowinistyczno-milita rystyczną, w skzadzie swego korpusu oficerskiegoprohitlerowska, gzęboko reakcyjna, zbrojne ramie wielkiego kapitaku niemieckiego, ietotnego pana Rzeszy nienieckiej.
4) Treś spozeczna 1 charakter państwa hitlerowsKiego przestdzaz metody prowadzen ia wojny* Celem ostatecznym by o przeciez nie pokonanie wojsk nieprzyjacie Ia, ani nawet tylko zdobycze texytorialne, lecz zapewnienie trwałego panowania Wielkiej Rzeszy hitlerowskied poprzez zagłade cakych narodów lub grup narodowościowych.
5) Zbrodnie popeznione w Polece, zarówno w trakeie kampanii wojennej jak 1 po niej byzy więc nieodząceną czę́cię planu ostatecznego, i stanowić masiały, jeśli je rozpatrzymy pod tym katem widzenia - zbrodnie przeciwko ludzkosoi, lub przynajmiej przygotowanie do zbrodni przeciwko ludzkoeci, a nietylko zbrodnie wojenne, w ściskym tego słowa znaczeniu
6) Militarnie podbój Polski skut̀yć miaz równiez celowi ostateczneguu a mianowicierozgromieniu ZSRR i wytępieniu narodów radzieckioh, poprzez uczynienie z ziem polskich wysuniętej bazy wypadowoj przeciw głownemu wrogowi , Związkowi Radzieckiemu.

7 (Gospodarczo podbój Polski skutyé miał równiè celowi ostatecrnemu, cazkowitej eksploatacji i przemienieniu Bolaków w"byazo robocze" , likwidowane w momencie, kiedy wyozerpie si w niewolniczej pracy.
8) Zbrodnie te stanowizy nie tyliko pierwszy krok đo zagłady cywilizowanego f́wiata, lecz były poprzedzone długimi latami zbrodni, popeknianych we własnym kraju, na własnyoh obywatelach przez zbrodniarzy hitlerowskich. I takie własnie jeat ich apecyfiozne snaczenie historyczne. Udziaz wrich jest wobec tego równiez udziazem w ogónym planie hitlerowskim podboju 1 ujarzmienia f́wiata , ludobójstwa i terroru.

Mozna by je usystematyzować w następujący sposób:

Wedle okrélléf aktu oskarżenia w procesie norymberskim przeciwko głównym przestępcom wo jennym

Rodzaje zbrodni, popełnionych w czasie działań wojennych 1 Zarzadu Wojakowego w Polsce(1.9.39-25. 10.39)
wedle prawa mieqdzynarodowego stanowi
pogwazcenie
nakazów lub zakazów

1. "Mordowanle i złe traktowanie ludności cywilnej na okupowanych obszarach,oraz ludności $z$ tych terenów pochodzącej...."
a) Rozstrzeliwanie spokojnej ludności w czasie działań wojennych pod zmyślonymi, błahymi pozoremi, lub podawania wogole przyczyny i bez sądu
b) rozttrzeliwanie spokojnej ludnosici cywlinej w czasie dziaian wojennych jako odwet za dziaそania regular.oddziałów wojskowy ch.
c) rozstrzeliwanie spokojnej ludnóśi cywilnes w czasie działań wojennych za rzekome lub istotne działania innych osób, z mocy wyroku sądu wojennego.
d) Mordowanie osób cywilnych przez otwieranie ognia bez ostrzezenia, strze lanie z nienacka it spos6́b bandycki
e) Mordowanie osób cywilnych i grap tych ossb przez wyayłanie ich na pewną śmierć jako"zywy mur", zapore przeciwko ogniowi lub atakowi wojak polskich
f) mordowanie spokojnej ludności cywilnej, ukrywajzcej się przed działaniami wojennymi przez wrzucanie granatów do mieazkań, piwnic i schronów.
g) mordowanie spokojnej ludności cywilnej w caasie waniecanych pożarów.
h) Mordowenie spokojnej Iudnosci cywilnej przez palenie zywcem w podpalonych domach i mordowanie spokojnej lud ności cywilnej tylko za przynależnpíc do antyhitlerowskich orgazacji z przed wojny lub za udziax w powstaniach Sląskich i plebiscycie na Górnym Sląsku.
art. 46 regulaminu hasKiego z 1907 regwarantutujacego ochronę rodziny czei,własnoáci prywatnej 1 życia ludzkiego,-
art. 23 b regulaminu haskiego

## oraz

sprzeczne jest z prawami i zwyczajami wojny, ogol nymi zasadami prawa karnego, wawartymi w ustawo dastwach wszystkich cywi lizowany ch narodów, i przepisami prawa wewnętr nego, w którym przestepstwa te poperniono, czyli 'z prawem polsicim.

Przestepstwa te stanowia zbrodnie wo jenne, okreslone Btatutem lieqdzynarodowego Trybunału Wojskowego art. 6 , punkt b .
i) bicie, drequente i torturowonie apokojnej lud noser oywilnej, terroryzowenie juj inecenizowanymi "rosetrzelentemi"
k) dreczenie 1 jrzesledowanie epokojnej ludności eywilnej przez aasows aroaztownie i grapowenie wieludzkich warunkach.

1) mordowanie apokojnej ludnosci cywilnej przez rozm myślnte bombardowenie 1 oetrzeliwanie o broni pokzadowej grup i pojedyn ozych oesib cywilnych w uiojecowosciach 1 w drodze.

2 wyzaczentem moxdow itraktowania Iuduosoi Eydowakisw oluce:
2. Wedle określeń aktu Rodzaje zbrodni,popełnio-wedle prawa międzynarodo oskarżenia w procesie ny̆oh w czasie działań norymberskim przeciw- wojennych i Zarzędu Wojeko głównym przestęp- kowego w Polsce com wojennym (1.9.39.-25.10.39)
wego stanowi
pogwałcenie
nakazów lub zakazów

## a7

2. "Deportowanie na pra-wyłapywanie, w czasie ce przymusową it in- dziazań wojennych, i wy nych celach ludności cywilnej, pochodzącej - terenów okupewanych jak i ludnosci na tych terenach".
syłanie do obozów pracy w fzeszy lub w Słowacji ludnosci cywil. w Polsce.
b) wy łapywanie, w cza-
sie działeń wojennych, spokojnej ludnosei oywil. 1 wywozenie w niez ngnyoh kierunkach
c) zaprowadzenie przymusu pracy na obszarach podiegzych Zarządowi wojskowemu i w okre sie pepezedzającym go przez tworzenie Urzędów Pracy, $i$ zakaz opuszczania miejsc pracy.
 haskiego z 1907 r

## oraz

sprzeczne jest z prawami
i zwyczajami wojny
wszystkich cywilizowanych narodów

## oraz

prawem Karnym Kraju, w którym przestępstwa te popełniono, a więc prawem polskim.
przestepstwa te stanowia zbrodnie wojenne, oikreśIone Statutem Meęazyna rodowego Trybunazu Wojskowego. art 6.punkt b.
$\frac{Z \text { wyłaczeniem przestepstw }}{\text { popełnionych na }}$ popeznionych na sydowskiej
Iudnósci w Polsce.
3. Mordowanie i złe traktowanie jeńców wojennych i innych członków sił zbrojnych krajów, z którymi Niemcy były w stanie wojny...."
a) rozstrzeliwanie jeńców art. 4, 5, 6, 7 i 23 wo jennych, którzy zadil regulan inu gramensixie się na kaskę, bez zadnego haskiego z 1907 roku powodu.
b) rozstrzeliwanie represyjne w mysl zasady od powiedzialności zbiorowej zac ozyny popeznione rzekomo $i$ to przez osoby, nieobjęte karq.
c) Mordowanie jeríców wojennych przez palenie ich д̀yweem i zabijanie próbu jącyoh ucieczki z piomieni.
d) mordowanie rannych
e) mordowenie bezbronnych zołnierzy rozbityoh oddziazów, wracających do domu, lub ukrywaje cych sie, w mundurzelub jus bez munduru.
art. 2, 3,4 i 646 i 51
konwencji genewskiej $z$ $1929 x$.
art.zapewniajace ludzkie traktowanie chronienie przed zniewagami,gwałtem Yub ciekawóscia publiczną poszanowanie czoi i ni tykalności osobistej ; zapewniajqce utrzymanie 1 wy żywienie ; zakazujące represyj.

## oraz

sprzeczne jest z prawami
i zwyozajami yrawaxicaramge wojny, ogoinymi prawa karnego, wynikającymi z przepisów karnych wezystkich cywilizowanyoh prawa karnego pańetwa, na którego terenie czyny te popełniono, a więc $z$ prawem polskim.

Wedle okrefleń aktu oskarẑenia w proceale norymberakin jrzeciwko grownym przeatępcoia wojonnym

Rodzaje zbrodni, pope?nionych w czasie dziaxań woJennych i Zarzadu Wojakowogo w Polace
(1.9.39-25.20.39)
wedle prawa międzynarodo wego stanowi

## gogwazcenie <br> nekazów lub zekazów

f) pozostewianie na zesce luanosci oywi noj wy zy wienia niektórych obozów jenieckich w czasie kanjanii wrześniowej
g) bicie i maltretowanie jeiców woJunych.

Przeateqpetwa te stanowia zbrodnie wojonne, okruflone Statutem Ieqdzynar. Trybunaku Wojakowego art. 6 punist b.
4."Zabijenie zakæadników"
a) wybieranie apośród ludności cywiln $\quad$ zakłodnikow lub traktowunie axueztowanyeh gruy eyokoj noj ludnoáci jako zakadhików $i$ mordowanie ich.
b) Traktowanie cazej Iudności męakiej denego ooiedla jako zakładników w trakcie dziađsá woţonnych, w pasie frontowym 1 rozatrzeliwenie ich ezęści.
c) Wydawanie grzez dowódców wojekowych zalacéf rosstrzeliwania zakiadników i wykonywanie tych ze Leceń w okreaie Zarządu Wojskowego.
art. 50 rogulaminu
haskiego z 1907 r.zakazujquego stosowanie odpowiedzialności za ozyny jednostek.

[^0]Crabiè mienia prywatnego i publicznego.
a) bandyoki rabunak mienia rywetnego w czasie dziazeń wojennych
b) dokonywanie relowizyeji w naturze bez wademnych éwiadezcón i nieuznawonle roazozef̂ o odezkodowenis.
e) znoezenie wazelkich praw posiadacza lub wzas oieicle i oś́b upewaznionych do geategestwa lub administracji objektów majatkowych i podanie ich uetanowioneinu przez okurenta przymusopreaz oku, 1 unza kadzenia pomników wemu zerządowi jowierniczemu. i dziez sztuki.
art. 47 ragulaminu haskiogo z 1907 r.zakazujace go grabieky.
日rt. 46 , gwarantującego ochronę wasenośoi prywatnej
art. 55 ograniczajqcego role okupanta do adminis trowenia majatkiem publ. axt. $56_{a}$ zekazujqcego konfiakaty mejatku gain 1 inety tueji religijnyoh, dobroczynnych, wychowawceo naukowych, artyatycenyoh, zakazujquego niezczenta

Wedle okreslef aktu Rodzaje zbrodni, poyelnionych wedle prawa międzyner. oskartenia w procesie norymberskin przeciwko gzównya preatepe com wojonnym
d) roziysilne niazczonie wíaznoéci i urzedzoń inetytueji religijnyoh
e)konfiskata objektów i urządzeń i suroweów gospodurczych igrzejecile kontroli nad gosp. kraju w intereeie III Rzeazy
f) deweluaoja pieniądza polskiego $i$ amitowanie waluty okupacyjnej w rozmiarach przewy zezajqeych zneeznie konzta okupacji
g) tworzenie z grabieży terroru, niewolnietwai zorganizowenego rozboju narzędzia wzbogacenie III Rzeszy, jej przedetawicieli i popleczników
axt.52, ustalejquego zasady rekwizycji art.53. ograniczającego uprawnienia do konfiekaty majatku penistwowego. art. $23 \mathrm{~h}_{2}$ rogulaminu, h hakiogo.
6. "Stosowenie zbiorowed odpowiedzialności 1 icar".
a) w stosunku do Iuảności cywilnej w czasie dzizzon̂ wojennych przez zbiorowe rozstrzeliwania $z$ wyroku sq̨du polowego ze rzekome lub faktyczne przewinienie osćb nioobjętych kara
b) w stosuniku do Iudności cywilnej w czaeie działad wojennych przez roz strzeliwenie i mordowanie bezaq̧u jedynie dla giania terroru i pod yretekstem odpowiedzielnośei zbiorowej.
c) w stosunku do ogózu miea kańców danej miejscowości przez niazozenie miejscowosci i mordownie jej raieazkańców bronię lot-
art. 50 regulaminu
baskiego z 1507 r. zakazujacogo etosowanie od powiedzialności zbiorowej (jak powyżej

Przeatepastwa to stanowią zbrodnie wojenne

Wedle określeí aktu orkarzenia w rocesie norymberskim przeciwko gzówaym przestępcom wojennym

Rodzaje zbrodni, popeinio- wedle prawa międzynarodowago nych w czasie dziakań wo- stanowi
jennych i Zarządu Wojako-

$$
\begin{aligned}
& \text { wego w.olece } \\
& (1.9 .39-25.10 .39)
\end{aligned}
$$

pogwazcenie
nakazów, lub zakazów
nicas lub inną pod pozorem odpowiedzialnosei za dzialania bojowe regularnych wojok
d) w stosunku do jeńców wojennych (jak powyẑej)
e) wydawanie i wykonywenie przepisów o mordowaniu na zasadzie odyowiedziainości zbiorowej

Z wyłączeniem przea
tepetw popeznionych na Ludnóboi Eydowekioj vi Polsce.
7."Bezcelowe niszczenie miast i wai oraz pustoazenie kraju bez wojekowej koni cznościn
a) oatrzeliwanie i bombardowanie oaiedli, w których ni byzo ani wojek polskich, ani umoonień ani obiectów wojskowych
b) rozmyalne $i$ f́wiadome wznie canie pośarów bez potrzeby wojennej
c) barbarzynakie bombaraowanie z powietrza i extyleryj skie milionowego miasty, Tarazawy dla celów polityez nego súkeesu
d) niazczonie szpitali przez rozuyelne i awiadowe bombar dowanie
art $22 \mathrm{~g}, 25,27,46,50$ regul. haskiego z 1907 r .

## oraz

sprzecene jest z
prawami i zwyczajami wojny, 옹́nymi zasadami prawa karv iogo, wynikejacymi z przepisow karnych wazyatikich cywilizowanych narodów i prawoun kernyia iolaki

Przestepgiwa ta atanow19 zbrodnie wojonne,okré́lone Statutem iedz.Trybunazu Wojskowego, art. 6 , pnilt. b.
8."Przymuzowa pra a)wprowadzenie przez Zarzą art. 46 i 52 regul.hackiego ca ludnosci"

Wojskowy i kontynuowanie przezeń wprowadzonych uprzed nio zarządzoń, zu i icrzającyoh do zuuszenia ludnosci cywil nej do pracy i do whkorzyetywanis jej do celow, wychot dzqcych poza zakres potrzeb armii okupacyjnej

Wedle określoń akctu oskarǵania w procesie przeciwko gíwnym prze stępcom wojennyı

Wedle prawa miedzynaro dowego stanowi pogwaz Kaziow art. 45 regulaminu hasKiego z 1907 r.,zakazu jacego zmuszać do przy sięgi na wiernosc pańatwu nieprzyjacielakiemu
$\qquad$
9. "Zmuszanie, Iudnosei cywilnej okupowanych obszarów do składania przysięgi na wiernosc pañtwu niepruyjacielsk. skiemu"
a) narzucanie obywatelstwa nienieckiego ludriosci terenów przyzączonych przed 25.10.39 do Rzeszy
b) zmuszanie tej ludnosci tym samym do składania przysiegi na wiemość Rzeszy 1 jej wodzom, zwłaszcza w wojskowej gxużbie przymusowej
? c) wprowadzenie teklaracji
lojainosci wo bec Rzeszy, odwo
Łującej przysięge wiernosci
wo bec Panstwa Polekiego
Czyny te stanowia
abrodnie wojenne okres a zwal szeza w stosunku do Lone Statutem miedzymaro sędziów sądowictwa polskiego dowego Trybunału Wojsko i urzęników publicznych na wego, art.6.pnkt. b terenach okupowanych
d) wprowadzanie niemieckich przepis6w słuzbowy ch w ozeaci okupowanych terytoriów polskich
10. "Germanizacja a)właczanie do III Rzeazy ziem okupowanych oضzzarów" pols kich, stanowiacych ezesc Panstwa Polkkiego
b) przymusowy pobór z tych terenów do Wehruachtu i innych organizacji hitlerowakich
c) wysiedlanie Polaków i osadza nie na ich miejsou niemieckich kolonistów lub b.obywateli pols kich, przyznajacych się do narodowosci niemiec iej, oraz praygotowywanio tej akcji
d) zniremezająca działalnosc specjalnych oddzialów RuS, w porozumieniu i za wiedzą dowód ców wojsk okupacyjnych w Polsce Czyny te stanowią
e)wydawanie, wh rowadzanie w zycie i wyisony wanie, bez uza- lone Statutem liedzyn sadnionej potrzeby, praw sprzecz art.6,pnkt.b
nych z krajowym prawem polk im
i narzucanie prawa nierdieckiego
f) wprowadzenie specjelnego sądownickwa hitlerowskiego
art. 46 reg.haskiego art. 43 , makazujaccego respektowenie praw kra ju okupowanego
art. 55 , art. 56

## oraz

jest aprzeezne $z$ prawail $i$ obyczajami wojny,ogólnymi zasadami pra. wa karnego, wynikającymi z przepis6w kernych wszy kich oywilizowanych narodów
jest sprzeczne z prawami i zwyczajami wojny i ogóngmi zasadami prawa miedzynarodowego

Rodzaje tbrodni, popeanionych w czasie dziazan wojennych
i Zarzadu Wojakowego w Olsce (1.9.39-25.10.39)

- 84-

POW. きECZYGA

Zbrodnie połednione przez zoznierzy oddziałów podze-
zbrodnie popeznionenaludnosoi zydowskiejw Polace

Wedle okresléf aktu oskarżenia przeciwko gzównym przestągcom vojennym

Rodzaje zbrodni, popełnionych w czasie dziaさan wojennych 1 Zarząau Wojalsorwego
w Polsce ( 1.9 .39 - 25.10.1939)

[^1]a)mordowanie Iudnosci zydowakiej na tere nie operacyjnym jedynie ze względu na jej pochodzcnie "rasowe" przez rozstrzeliwante pojedynosyoh osób i grup
a) mordowanie ludnosci zydowskiej ne tere nie operacyjnym przez rozatrzeliwan ie terrorystyczne wybitnych osobistosci
b) ordowanie esiych grup zydowakied ludno Bci w tije jacowosciach zajętych w czasie działan vo jennych, noazące dh araktor eketerwinacj1 masoweไ
c) mordowanie ludnosei zydowskiej ne obsza rze operacyjnym przez palenie sywcem $i$ strzelanie do azukających ratunku
d) masowe rzezie ludncaci zydewskiej wo waiach i wiasteczkach
o)mordowanie ludnosci sydowsjilej w czasie przeprowadzanych wyeiedlen noszące vhzx znamiona oslowed 1 rozmyslenej akcji eksterninacyjnej
2) Przeeledowanie z przyczyn ...rasowych 1 religijnych. ."
a) etopniowe pozbawianio praw, przymusowe wywłaszczanie i manek waanosci kydow akiej w skali krajowej
b) zsrządzenia âyskryminacy jne, przymusowe oznaczan 1 o jako napiętnowanie,
c) maltretowanie i znęcanie się,szydzenie z uezue religijnyen pray narudzeniu wazye tkich podstewowych praw człowieka
d) rozaysine palenie i niazczenie domów modlitwy, przedmiotów kultu religijnego
e) orgenizowanie gett i wyaiedlanie Ludno sci zydowskis j

Zbroanis te eq̧ zbrodniemi gxzuciwko ludzkozci i popeznione zostaky w wykonaniu planu i. Byiaku przeciwko ludzkosci

Statut Mieqazynarodowego Trybunazu Wojskowego /Materiảy Norymberakie str.55/ , Rozdział II, art 6. tak określa te ebrodnie:

- Zbrodnie wojenne obejmuja pogwazeenie praw i zwyezajow wojennych przez pogwazoenie to rozumie sie przede wszystriem, lecz nie wyzącznie morderstwo, dręczenie lub wywiezienie do pracy przymusowej. lub w jakim kolwiek innym celu, ludnosci cywilnej z okupowanego terytorium, lub na jego terenie na innemiejsce, mord lub dręczenie jeńców wojennych, ... zabijanie zakzadników, rabunek właenosci publicz. nej lub prywatnej, rozmýsine 1 bezcelowe niszczenie misst osad i wsi, lub niszozenie nieusprawiedliwione wojskowa koniecznoscią"
"Zbrodnie przeciwko ludzkosci obejmują morderstwo, eksterminacje, niewolnicze ujarzmienie, wywiezienie i inne nieludzkie ozyny, popeznione w stosunku do katdej ludnosci oywilnej, przed lub w czasie wojny przesladowanie z przyczyn polityoznych, rasowyoh lub religidnych w wykoneniu jakielkolwiek zbrodni wohodzącej w zakres Trybunazu, lub w związku z iila, bez względu na to, czy byzo to zgodne, czy tez stazo w sprzecznosoi z prawem kraju, którym zbrodni dokonano

Wyzaqezylismy zbrodnie popeinione na ludnosci sydowskiej w Polsce, w okresie od 1 wrzesnia do 10 październike 1939, niejako za ntawias zbrodni wojennych. Powodem do tego byko nie przeswiadczenie jedynie. lecz caikowita pewnosf, izyskana wkafnie przez histo-
ryczne patrzenie na zjawiska, i\& wiấnie owe zbrodnie stanowỉy そącznie ozęść zbrodni przeciwko ludzkosci i byzy przygotowaniem pierwazego etapu do ostatecznej likwidaoji Zydostwa, a garagem atanowizy realizacje pierwszego etapu, który zaczęz się przeciez jut w 1933 r. W Niemezech.

Ale i zbrodnic wojenne, w ścisym tego skowa znaczeniu, 1 zbrodnie przeciwko ludzkosci wynikazy ze spisku przeciwiko ludzkosci,z planu realizowanego oręzem armii hitlerowskiej od 0.IX . 39 w Polsce ozyli ze niemoǵna ich rozpatrywad $w$ oderwaniu od tego spisku. od tego planu. Słksznie stwierdza akt oskarzenia przeciwko gzównym przestępcom wojennym, sądzonym w Norymberdze : Plan ten obejmowaz moin. stosowanie wojny totalnej " ZZqcenie z metodami wilki i olcupacji wojskowej stosjacymi w jaskrawej sprzecznosci z prawami i. zwyozajami wojny, oraz popołnienie zbrodni wojennyoh na polu walki w spotkaniu z wojskami nieprzyjaciela , wobec jencOw wojennych, a ns okupowanych terytoriach w stoaunku do mieazlajzeej tam Iudnosci cywilnej". Jest to zgodne z prawdz̨ \#wierdzenie, te Ebrodnie wojen ne były wynikiem zarómno ideologii hitlerowskiej jaki technieznego planu podboju áwiata.
( Niema ani jednego przepisu prawa Miedzynarodowego, ani jednej zasady prawa narodów, któraby nie została zdeptana przez okupanta" - ezytamy w nocie polskiej z dnia 3 maja 1941 r. do rzędów alianckich, w nocie która wraz z ilicznymi dokumentami okupacji hitlerowakiej i zeqnaniami f́wiadków wydana została jako
pierwazy dokument, przekazujqcy oywilizowanemu áwiatu obras hitlerowskich metod okupacyjnych w Polsce/ The German Occupation of Poland, extract of note adressed to the Gouvermemente of the Allied and Neutral Powers on May, 3.1941, London, cyt, za Prawo Norymberskie str. 78 79,80/

Miema ani jednego przepisu prawa międzynarodowegom ani jednej zasady prawa narodu, któraby nie zostaka zdeptana przez okupanta - mozemy i my stwierdzic na podatawie materiazu polekiego w sprawie Mansteina.

* Nieodparte dowody wykazuja, te system rabunku i krwawego terroru przeciwko spokojnej ludnosci okupowanych miast i wai nie jest wynikiem naduzyć, ozy indywidualnych wybrykow, poszozeg6lnych niemieckioh zołnierzy i oficerów, lecz etanowi zdecydowany, wyraz nie określony system, planowany $i$ forsowany przez rząd niemiecki i niemieckie naczelne dowództwo, Które rozmýl niepodnieca najbrutảniejsze instynkty wśród sołnierzyi oficer ${ }_{\text {W }}$ swej armil..." - głosi nota req̧au ZSRR do ra\&dów alianokich \& dnia 6.I. 1942 , dajqca się zastosować również do wypadków opisanych w tej pracy.


## Przed kampanią przeciwko Polsce, w czasie tej

 Kampanii i bezposrednio po niej hitl erowey niejednokrotnie usizowali stworzyć sobie alibi, usiłowali pokazać fwiatu, te prowadeą wojnę obronną metodami ryeerskimi, zgodnymi \& prawem międzynarodowym. Ale te wlasnie dokumenty, - oskartaja, Jezeli eą to ofiejalne zobowiq̨zanis Rzeszy, prawa i kodekey, regulaminy i wskazówki to były one zamane, gwazcone 1 przekreśane przeza więc zbrodnie udowodnione przez Polskę byzy równié spzzeczne z pewnymi niemieckimi prawami krejowymi i prze pisami obowiazujacymi Mehrmacht i wiadze okupacyjne.
"... Jako dowó, ze Rzesza powanie traktowaka ludzkie prowadzenie wojny mote poscusyé fakt, te niemiec kim \&oznierzom wręczono następujące drukowane przykazania:

Zolnierz niemiecki walczy rycersko za zwyoieqstwo swego narodu. Okrucienstwa 1 bezpozyteczne niszezenie jest jego niegodne...

Zaden nieprzyjaciel nie mote by 6 zabity, jete11 się poddaje, równiez partyzant 1 szpieg. Otraymuaq oni sprawiedliwą kare poprzez sąd.

Jency wojenni niemoga byé zle traktowani lub obraťani.

Gzerwony Krzy\& jest niewasazzalny. Ranni nieprayjaciele winni byé traktowani po ludzku. Persflufowi sanitarnemu i duchownym polowym nie wolno przeszkadzać W. Ioh lekarskiej, wzglęanie duszpasterskiej dziazalności.

Ludność cywilny je-st niezaruszalna.2ołnierzowi nie wolno plądrować lub niszczyd ${ }^{\text {zizasnej }}$ ochoty. Należy szczególnie szanować historycznepomniki is budynki słutące słuźbie bozej, sztuce, nauce, lub dziakalnosci dobroczynnej"... / 18 Tage Weltgeschthen" Der Feldzug gogen Polen. Dargestellt nach amtlichen Dokumenten und Berichten von Dr.E.R.Uderstadt. Verlag Par Sooialpolitik Wirtschaft und Statistik. Paul Schmidt Berlin SW 681940 str. 14-15.

Reguły te sq̨ oczywiscie zgodne z prawem miedzynarodowym a zwłaszcza z haskim regulaminem praw i zwyczajów wo jny lądowej z 1907 roku oraz Konwencją Genewską z 1929roku o traktowaniu jeńc ${ }^{\text {b }}$ w wojennych. Niemey by 1 y stroną obu tych tych konwenoji / RGB1 1910 s 107 + RGB1 1934 II $\$ 227 /$, . Reguzy te , tak jak i prawo międzynarodowe przyjęte przez Niemcy, obowiązywały każdego zołnierza. Niemieokie prawo prowadzenis wojny / Deutsches Kriegsfahrungsrecht Sammiung der fur die deutsche Kriegsfahrung geltenden Rechtforschriften Beerbeitet von Dr.Friedrich Giese und Dr.Fberhard Menzel - Carl H-eymanns Verlag Berlin 1940, str. 5 i 6, okrésla wyraźnie, z̀e " Wedle panującego poglądu prawo mięãzynarodowe obowį̨zuje tylko peństwa, ale nie pojedynczych jego obywateli. Treść ukz̉adów międzynarodowych jast wobec tego wiążące dla pojedynczej osoby tylko wówczas, jeżeli weszła do prawa wewnętrzno-państ wowego aktem prawa krajowego, jezeli wiçc , na ted drodze, prawo międzynarodowe przeksztazciło się w prawo krajowe. ( t.zw.pogląd dualistyczny) . Przyjęcie międzypaństwowego prawa, wynikajq̨cego z układów, do prawa państwowego oże nastapié w różny aposób. Przy układach wystarczy opublikowanie w Niemezech odnosnego układu w Dzienniku Ustaw Rzeszy, mozliwe jest jednak równiez wydanie delcretu ogłaszajacego prawo szozególne, zgodne z tréscį̨ układu.Dla międzynarodowego prawa zwyczajowago posiada wartoś wiążq̨ǫ̨ jeszcze dzisiaj art.l.4 konstytucji paístwowej z 1919 r , (mówicoy ) te powszechnie reguzy prawa mí̇dzynarodowego stenowiq̨ częsć składowq̨ niemieckiego prawa państwowege

To ontre rozrózinienié pomízdzy prawem krajowym a międzynarodowym odzwierciedla się rómię̂ w układach mięezypaístwowych. Znamienny jest tu n.p. art.l Konwencji Tiaskiej z 18.pà̀aziernika 1907 . Ne pods-tawie tego postenowienia Paístwow Niemieckie, przez opublikowanie owoj konwencji w Dzienniku Ustaw Rzeszy uczyniło ją więz̨̨̨c̨ jako prawo wemętrzono peństwowe $\mathbf{r}^{\circ}$ wniét dla pojedynczych osób. Regulamin Wojny Iądowej stanowi więc, śsiśle biorąc, prawo pańatwowe Postanowienis te obowiązują wobec tego oficerów if członkow Wehruachtu jako ezysto wewnętrzno-panatwowy regulamin wojemny. Prócz tego państwa przed i równié po ukzadach obu haskich konferenoyj pokojowyoh (1899 i 1907) ogłosiły same czysto wewnętrzno-paístwowe przepisy wojenne.)

W eytowanym dziele , na str.9-tej stwierdza dalej: " Dyskutowane jest natomiast zagadnienie czy kazde postanowienie prawa wojennego, wobec powozywania eif̨ na taką konieceność militarną, może być złamane w poszczegolnym wypadku tak, aby to wykroozenie nie przedstawialo deliktu prawa międzynarodowego. W starszym piámiennictwie przytaczano w takim wypadku przewaznie zdanie : " "Kriegsraison geht vor Kriegemenier ${ }^{\text {. }}$ Ta zasada, w ovyril ogólnym ujęciu, dzisiaj więcej nie obowiazuje. Gdyby mianowicie stosowac ją tak ogólnie $i$ bez ograniczeí , to odebrako by sieq prawu wojennemu jego konkretnośé. bowiem można by
wtedy wyszukiwe ${ }^{6}$ usprewiediwienie da kádego sanowolnego pogwazcenia przepiáw wojennych. .."

Jeśli chodzi o postanowieni̊ Konwenoji Genewskiej o traktoweniu jef́ców wojennych to autorzy niemieccy przysnaja zgodnie , jak n.p.autorzy cytowanego dzieze, te wikzad o jeficach \& 1929 wogole gabrania wykonywenia represalii, lub akcji odwetowych w okraélonyoh wypadkach . Marodejnym jest przytym fakt, se zasadą zbiorowych aresztowan dotknięte sę osoby zugeznie niewinne przestępstw popeฬnionych przez przeciwnika"。

Fnoyllopedia Wiedzy o Prawie i Pańetwie / / meyklogedie der Rechte und Steets Wissenscheft H erausgegeben von F.Kohlrausch-H.Peterg-A.Sgielhoff Abteilung Rechtawiseenschaft. XXX Valkerricht von Alf zi von Verdrose Verlag Iulius Springer Berlin $1437 . /$ na stronie 291 podkréla wyraźnie \&ez " wojnie ą Aopuszogalne wszystkie frodki sku\&que pokonaniu przecimika, jeteli nie aprrecimia się im taden gakeg prawe międzynarodowego...Podetawową myálą tych przepisów jest shumanizowenie wojny, jak tylko jest to mot1iwe. Cheą one więc, jak się wyrad a konwencja o prawach izwyezajach wojnyl ądowej tak zkegodzic oierpienia wojenne jak tylko zezwalają na to interesy militarne."... Nejwazniejasym \&ródkem prawa wojennego jeat mięazynarodowe prawo zwyozejowe..."

## Ta sama Fnoyklopedia na str. 295 podaje , ses

- Najwažniejszymi... postanowieniami Konwencji Genewskiej o polepezeniu losu rannych i chorych armii w polu . .. sę następująces 1) osoby wojakowe 1 inne, sxuzbowo
przydane armiom, osoby, ranne lub chore, musza byó pod wezelkini werunkami oszczędzane i chronione. Winny one być bez róznicy przynależnosci paístwowej, traktowane i zaopatrywene praez atrone prowadzaso wo jne w której rękach się znalazłno."Pnoyklopedia ta jasno 1 niedwuznaoznie potwierdza zobowigzania jakie Państwo Niemieokie przyjezo na siebie dobrowolnie, omawia zakaz kolektywnyoh sreaztowań, zakaz ochreniania określonych punktów lub okolic przez umieszezanie w nieh jeío ów wojennych, zakaz zhimenta nakzadania kar gbiorowych na jeíców wojennych, i na Ludnoś okugowanego terytorium. Jéli chodzi o ogranicsenie praw olcuganta wszyscy autorzy niemieccy są zgodni oo do tego, is unowy międgynarodowe zobowiqzuja okuganta do szanowania istniejących praw krajowych i do nie wikraczania gzębiej w tycie okugowanego terytorium, aniteli jest to konieczne dla celow wojennych okupacji.

Generakowie nienieccy znali te wazystkie postenowienia wypzywajecce $z$ umow międgynarodowych i z niemi kioh regulaminów. Wiedzieli oni is winni aq̨ szanować cześ, grawa rodzinne, źycie i przekonania religijne Iudnosci kraju oicupowanago, że nie wolno im zmuszać tę Iudnose do składania przysiegi na wiernośc Rzeszy ze nie wolno in nakłedać kar zbiorowych ani przeprowadzać rekwizyoyj bez skuaznego odszkodowania.
${ }_{\text {A }}$ ych kilka zacytowanyoh wyjatków dowodzi, it w: wiele przestepetw popeaniono w Polsce, wokresle ejpawowanca preez mansteins wysorzen rumkoyj, równies wbrew obowiazujtcemu formalnie prawu niemieckiemu.

Dop 6 ki wojenne agresja hitlerowska ograniczaza sieq do Polgil, dopóki Hitler gróbowez gwyelęetwo nad woje kami polskimi wyzyskać politycznie do zastraszenia Suropy 1 f́wiate swoje potęga, dopoki zalezazo mu na opinii wielkich moceretw , swkegzasa pangtw neutralnych, dopóki zaletako mu na unilmięciu za wezelką cenę dojéaia do jednolitego frontu narodów i pen oiwko vo jujqcemu faszyzmowi - dopóty sturaz sieq zachowywae wezelkie pozory skusznosci i legalnosici swoicl poczynań.

Wojne napastnicza przeciwko Poface rozpoczą praeciez pod hagiemi rgekomo akusznej wojny obronnej. W swoim oręagiu do Wehrmachtu z dnia 1.wrzeania 1939 mówiz:

- Paústwo Polskie odrrucizo mojo usizowania pokojowego uregulowenia sęsiodzkich stosunków i miast tego odwozezo się do broni. Niemoy w Polece są przesla doweni w krwawym terrorge prgepeqgani z domostw. Szereg wypadiów naruazenia granicy, nie dozniesienia przez mocerstwo, wykazuje , te Polacy nie zamierzaja więced szanować niemieckiej grenicy Rgeazy. Aby pozozy kres tyin szalenczym postępkom nie gozostał mi zaden in ny frocek jak tylko użycie teraz przemocy przeciwko przemooy.Niemiecikie siky zbrojne będa prowadzió walke - honor i prawa syciowe powatakego do zyoie narodu niemieckiego twardo i zdecydowanie. Oczekuje, te kazdy tołnierz, pouny wielkich tradycji wieçnego toznierstwa niemieckiego, wypezni ewój obowiązek do końce. Bąsoie we wazystkich sytuacjach faiadomi tego, ze jesteácie reprezentatemi narodowo-socjalistycznych

Wielkich Niemiec." / $\mathrm{V}_{\mathrm{er}}$ grossdeutsche Rreiheitskampf. Reden Adolf Hitlers. I.II.B. Zentralverlag der NSDAP Franz Fher Nacht. Manchen. 2 Auflage. 1943/

Tego samego dnia, I wrzesnia 1939 naczelny dowódca wojak Iądowych Brauchitsch wydaz odezwę do Iudności polskiej w ktorej m.in.czytamy: " Sizy Zbrojne nie widzą w ludnosci cywilnej swego wroga.Werystkie pos tanowienia prawa międzynarodowego będq szanowane. Zycie gospodarcze kraju oraz administracja są nadal czynne lub bęç odbudowane na nowo" /v.B.par die bezetz ten Gebiete in Polen Berlin $\mathbb{N}_{\mathbf{r}}$. 1 , 11.IX.1939/

Po obludnej deklaracjl H itlera i niemniej obłudnej odezwie Brauchitscha, mających stworzyé zgóry alibi dla wazystkich popeznionych potem zbrodni, nad drogani, wsiami i miastami polskimi zawirowaly ulotki lotnicze, ne murach i parkanach wykwitaly afisze z oszukanczymi afiszami. : " Hieszkancy! wkraczajque wojska niewieckis nie walczą przeciwko Wam, lecz przec iwko nieprzyjacielskiej armii. Wazystico inne jest kłamstwem . Kto się spokojnie zachowaje i oddaje swej pracy, temu nic się nie stenie." / I/61/

- Pod marami, na których áwietéa farbq gzoszono oszukańcze zapewnienia, walảy się jù trupy pomordowanych i krew bryzgała na podpisy dowódeów armil hitlerowskiej.

Ilet to rasy sam Hitler zapewniaz f́wiat : MHie chee prowadzić wojny przeciwko kobietom i dzieciom!

Zalicip en mojemu lotnictwu ograniczenie ataków do objektów militarnych..."/ /Nowa w Reiohstagu, 1.IX. 39 Dokwente aber die Alleinschuld Englands am Bombenkrieg gegen die Zivilbevolkehrung Ausvirtiges Amt 1943 Mr. 8 Centralverlag der II SDAP Frans Ther MachiっGmbH, str. 65 / Miemieckie bojowe sizy lotnicze otrzymaky rozkaz ograniczenia awyoh dziazań bojowych w Polsce do objektów militarnych. a- gzosi nota verbalna niemiec lkiego NSZ do ambaspdy polakiej w Berlinie z dnia 1.
 powtarza it rozkazał lotnictwu niemieckiemu atakowac tylko objekty militarne. Powtarza to wodpowiedzi na apel prezydenta Rooselvelta i przy kaddej okazji, a za nim powtarzaję to samo jego wodzowie. Gbring n.p. W swej mowie z dnia 9.wrzénia 39 /Dokunente str.83/ mówiz : "Przypominam o tym, it to Puhrer wydaz gakaz atakowania bombami otwartych miast.Nie atakowalem w Polsce nawet objektóm militarnych o najwysszej wasności , poniewà leżaky one za blisko jakiegos miasta. Tak daleko posunęlínmy się! ...Wydalímy haskà aby nie moxdować ( Totzuschmeisman)bezpotrzebnie spokojnych ludzi in nie atakowá otwartych miast..." .Hitler w awojej mowie gdańskiej z 19 wrzénia 39 jeszoze raz podkresliz it wydaz rozkaz humanitarnego prowadzenia wojny. HKowię o tym , ze Niemoy nie moga prowadzic wo jny przeciwio kobietom i dzieciom, te to nie lety w ich natuxze. ". W miejscowośoiach w których nie stawiały oporu ezaléficze , wariackie lub zbrodnicze elemen menty nie zniszczono ani jednej szyby okiennej. " /Dokumente str.94/.

Ilet to razy ten sam Hitler usprawiedilwiaz barbakyískie bombardowanie Warazawy koniecznością militarną 1 rzekomym przemieni niem stolioy w twierdzę.Tymozasem jak wiemy z zeznaí Breuchitecha zzozonych w No. rymberdze przed członkiem Polskiej Delegacji przy Międzynarodowym Trybuna彐em Wojennym / zburzenie Warsan wy Gzówna Zomisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce Warszawa 1946 str. 158 / oraz z zezná samego Mansteina złozonych w 22-gim dniu rozprawy przeciwko niemu przyozyny zniszozenia Warszawa w 1939 roku byiy zupeznie inne. Brauchitsoh powiedziaz : " z prayezyn polityoznych Hitler nalegaz, Żeby kampanię natyoh misat doprowadzí do koíca. Uwezez, se tym momentem będzie dopiero zdobycie stolioy. Natyohmiast wydał rozkex artylerii i siłom lotniczyII zaatakowania Marezawy" lianstein zaś oswiadczyz, ze Hitler wydaz rozkaz zdobyoia Warezawy choqc uprzedsió Rosjan.

Tydawać by sief mogzo. te w tych oskardeniach, te w tych wazyatkich rozwazaniach zagubize się osoba Hangteina. Przeciet to nie on aem mordowaz, paliz 1 zabijaz, przecie\& byz, zdawáby gię mogzo nieuwánemu ozytelnikowi, jedynie jakims tam szefem aztabu; pochzoniętym zapewne wyzacoznie operacjami wojennymi.Wina jego jest jednak wielka, fimium twierdzié , se o wiele więk-
sza anizeli ta, jaką uenał trybunaz brytyjski.

Akt oekarżenia w eprawie polskiej obwiniaz go jedynie 0 to, \&e :

- Wolsce, w $x^{6}$ tinych dniach pomiędzy 2 wrzesnia a 25-tym paŝdziernika 1939 z pogwałceniem praw i zwyczajów wojennyoh, będ\&c kolejno szefem Sztabu Grupy Pozudnie i Szefem Sztabu Gzómodowodsquego Wschedu (OB Wschód) byz odpowiedzialny za zabijanie 1 maltretowanie obywateli polakich przez wojska (wiącznie z formaojami ss Adolfa Hitlera i z innymi oddstazami ss) Armii 8 -mej , lo-tej i 14-tej z grupy Armii Pozud nie, przez wojska Armii 3-oiej, 8-mej i 14-tej i inne oddziaky pozostajqce pod dowództwem Gzównodowodzqcego Wschodu, oraz yrzez oddziały Słuźby Bezpieczeástwa ss (SD) i Polioji, dziakajace wespóz $n_{a}$ terenie i pod dowództwen grupy Armil Południe i Gzómodowodzacego Wschodu ${ }^{\text {W }}$ 。

Akt osicarżenia wylicza 21 wypadków objętych tym pierwszym punktem, traktujac jednakowo zbrodnie pc pênione na ludnosci żdowskiej jak i na ludnosci nieżydowskiej w Polsce. Sq̨ to Wypadki : a) w Pławnie, b) wMilejowcu, e) w Kajetanowicach, d) w Chojniaach e) w Dq̨browie Mszadelskiej f) w Limanowej, g) w Wieliczce, h) w Pazczynie, i) w Sosnowcu, j) w Piaskach, k) wKońskich, 1) w Chabielicach, m) w むowiczu, m) W Pinczowie, o) w Będzinie, g) w zeqczycy, q) w Cecy16́wce, r) w Szczawnie, s) w Ustrzycach, t) w Pszczynie u) $w M_{4}^{-}$elou.

Wyyadki owe opisano w tej pracy. Ale nie 21 wypadkÓw mordowania ludnosci oywilnej, leoz 142 przedstawiono w materiakach polskich do skargi przeciwko Ilaneteinowi.

Drugi punkt oskartenie zarzucaz Mansteinowi, popernienie zbrodni wojennych przez to, zes
" w Polsee w róznych miejscach iw róznych aniach pomiędzy 2 wrzeónis 1939 a 25 -tym paǵdziernike 1939, \& pogwakceniem graw i zwyczajów wojennych będq̣c ezefem Sztabu Grupy Armil południe i \$zefem Sz bu Gzównodowodzaeego Wechodu (OB-Wechód) , by z odpow dzialny za zabijenie i maltretowanie wielkiej liczby polekich jencoów wojennych przez wojske (wąacenie z formaojami ss Adolfa Hitlera i z innymi oddziakemi s Armili 8-mej, 10 -tej, i 14 -tej \& Grupy Armil Foludnie Armil 3-ciej, 8amoj i 14 -tej 1 innych oddziaków pozo tajacych pod dowodztwem giownodowodzacego Wschodu, oraz przez oddziazy szuzby Bezpieczeyáatwa 5 (SD) 1 Polioji, działające wespós na terenie i pad dowódz twem Grupy Aruil Pozudnie i Głównodowodzacego Wechod

Drugi punkt oakarżenia wyilenia tyiko 3 wypadk moxdowania polekich jeiców wojennych, a mienowicie wypedki w a) $\mathrm{Kxyczach}, \mathrm{b})$ Dąbrówce, o) Piasecznie, podezas gdy materialy polskie do skargi przeoiwko Mansteinowi opisywaly conajunioj 20 takich wypadków

Trzeci punkt oskartenia zarzucak Mansteinowi popeznienie zbrodni wo jennych przez to, ses
" w Polsce we wrzeeniu 1939, \& pogwelooniem
praw is zwyczajow wojennych bęaqc Szofem Sztabu Grupy Armil Połuanie, ania 12 września 1939 wydaz 3-mu Sektorowi Stráay Granioznej, oras 10-tej 1 14-tej Armii, rozkaz deportowania wezystkioh Zydow polskioh z Wechoaniogo Górnego sląaka poprzez rzelke San, a 23 go wrzeania 1939 wydaz dalazy rozkaz, aby wazyskimi a doatępnymi f́rodkani uniemozliwié powrót jakichkolwiek Zydow do Wechodniego Odrnego Sląaka, na akutek ozego wielka iloáć polakich Zydów , zącznie z kobietami i dziermi, zostaila utopions lub zastrzelona pčzez odesiaky SS działające na brzegach wy ienionej rzeki San, weepó i pod kontrolą i na obszarze Grupy Armil Pozudnie.
( Lachodzi tu nieprawdopodobne pomieazenie faktów. ©o innego byzo wybiedlenie Zydów, \& Górnego slązke a co innego wysiedienie za San).

Tak więc odpowiedziainod́ć Mansteine ograniezo đo wyzącęnie od 21 wypadków mordowania oywilnej luanosci, do 3 wypadków mordowenia jeffów 1 do 1 wypad ku eketerminacji Zydów, zaliczaj4c wazysticie te przes tẹpetwa wyząoznie do zbrodni wojonnych, rxzedetawilis my jut naez pogląd na zagadnienie odpowiedzialnosci Mensteina w poszozegónych rozdziảach, možna by go ujq̧ó zwięzle w sposób następującys
"inanstein mial pezną fwiadomośc charakteru pofistwe hitlerowekiego 1 slutyz mu W Erosumieniu klesowych interesow swojej kasty tak jok seutyz poprzednio za cesaratwe i rejubliki weimarskiej interesom klesowym kapitalistów niemieokich, faktyoznych panóm

Niemieo do 2945 roka.
2) Hanstein miaz peỉnę fiwiadomośc imperialistyce nych celów tego páatwa, pomagaz rozbudowad hitlerowskie aiky zbrojne i popieral agreayme plany podboju
3) Hanatein miaz peina f́wiadomoś charaktezu wojny \& Polske swiesseze przez agreaio graw międzynarodovych i sobowigzań Raeszy, nieskusznosci wojny przeciwko polace.
4) Manstein uczestnicoyl w zegmai przygotowanisch do agrsji na Polskę, a tym samya pomagaz w reaIizowania apisku przecim Iudzkosoi.
5) Janstein, jako szef sztabu naczelnego dowódoy. gokudniowej grapy wojsk lądowyoh, a później jako szef sztabu Ober Ostu i Zarząãu Wojskowego w Polsce odpowie dzialny jeat za wazyetkie przeatepatwa 1 sbrodnie. prredatawione sohematyornie powytej i oyisene w tekgoie, a wieqc nietylico sa zbrodnie wojemne, i za zbrodnie przeciwko ludzkosoi, przez popiersnie planu, spisku przeeiwko ludzkosci i, realizowanie go na podlegiyoh jego eztabowi torenech lub preez suminelikay zaniechenie zapobie\&́cnia zbroaniom, zwlaczoza tym, które ets nowỉy naruazenie prawe międzynarodowego a równoczesnie prawa niemieckiego i prryjetych przez Niemoy kodeksów prowadzenia wojny oras pogwazcenie podetawowyoh praw czZowiska, jekie winny bys szanowane przez wsyyetkie cywilizowane narody.

Co o tym Easystkia mowiz jednak sam Manstein na procesie hamburskim? Zernając w 32-gim dniu rozprawy ueprawiedilwiaz sie, 安e "Heeresgruppe sठa gosia
dala tylko sztab operacyjny i nie miaza nic wapolnego $z$ administraoją kraju a władza wykonawcza należała do dowódeów armil i była, w Polsce przynajmniej niepodzielna. Dodówea "Geeresgrupge Sad" otrzymax władzę wykonawozą dopiero 3.10.1939. Ludnoáć oywilna w Polee, zdaniem jego, breła udziak w walkach. Hanstein myląc fakty historyczne twierdzi, \&e takiego uàziału nalezazo się spodziewać choćby ze wzgledu ne to, że "juz od 1919 roku istniaz... Związek Powstanców Sląskich", który przeoié jak wiadomo był organizacją kombatanckqุ, a nie organizacją dia praygotowania nowego powstania na terenie operacyonym Wehrmachtu w roku 19391 .

Wanstein nsprawdedliwia się dalej, te na skutek trudnosci w poząozeniack, wynikajq̧cych ze speoyfiki wojny ruchomej, szezegózy o "wykroczeniach" nie dochodziły do dowództwa; dowiadywał się o nich tylko wówczas, gdy wszczynano postępowanie sądowe przeciwko aprawcom. Znany mu jeat jedynie wypadek rozetrzelania Z ydów w miejscowosci Końekie (przytoczony w pnik 1-szym oskarżenia).

Prokutator Comyns Carr przeszuchując Mansteina w 36-tym dniu rozprawy ( $27 . x^{2}$.49) w ogniu krzyzowyoh pytań przedstawiamu raport do Heeresgrupge sud. w sprawie zastrzelenia Zydów w miejscowości Kofiskie W raz $z$ wyrokiem wydenym na syraweę zbrodni. Wedle tego wyroku oficer ów zoatał skazany na 1 rok wię-
zieniá. Prokurator zupytuje czy ilanstein uwaza to wykroczenie ze zamójetwo; czy zemordorstwo, ale Manstein nie odpowiada wgrost, leez tanaczy się; te jako gzef aztabu nie in isk nic wupónego z sąazeniem sprawoów. - Jedaek nie $41 a z$ z tą syraw̧̧ nic wapónego, to dlaczego wog6le raportowano ge mu o niej? Mandtein wiedziaz o wypadkech mozdowania Iudnosei tydowskiej i o znęcaniu się nad Iudnoscią oywilnģ w Polece. Prokurator przedetewiem u dokumenty jek n.p parafowany przez niego ragort gen.Reichenau w aprawie zaniordowenis Zydow przez dow6deq jednostki ss Maller - Johns . Seichenau skierowaz w tej sprawie zapytanie do Heeresgruppe , albowiem Malle powozy wez sief na wy tsay rozkag. Manstein twierdzi, is nie potrzebowaz engerowaó Zundstedtowi wydenia rozkazów zakazujzcego ogolnie mordowenia ludnosei eywilnej gdy\&- jak to powiada - byzo ono i tak poatepkiem kerelnym. Hanatein tłumaczy wy alę wykrętnie równiez ze swojogo stanowiska wobec poszczagólnych zbrodni kiedy prokurator przedstawiam mu raport \& 28.IX. 39 dotyczacy znecenie 'gie soznierzy ned ludnoscia oywilnę zgwałcenia 1 rabunku sklepow ṫydowakich. Raport ton zaopatrzony jest dodetkiel i perefa Mansteins. W dokumencie tym na pierwszym miejsou wymienione jest pochabiếbienie rasy (fassenschande), na drugim dopiero miejacu jako przewinienie fakt zgwexcenia i ra rabunku. Jax wynika z przedzozonyoh Mansteinowi dokumentów docieraky do niego raporty o bezpodetamym mordowaniu ludncs oi przez jednostki $3 S$ podlegze wojaku i nawat jsgo oficerowie wiedzieli o tyoh przeg-
tepstwach.

Przesladowenie 1 moxdownie Zydów kwituje Manstein krótkim oswiedezeniem ( 32 arugi daief rogyrawy). 1\% uwaźaz ioh sa "niebezpiecrny element" i gopiexaz "interweniowanie $1 \mathrm{ch}^{\text {". Przymaje równies, it wydaz }}$ rozkez niedopuszezenia do powrotu Zydów ne zechodnie aiemie polakie. Wedle jego zegneń Heeresgruppe otrgymaze wiadomos6, te Zyd6w wyaiedli gie z Gómego sląeka poza linie demarisacyjng̨, ilanstein, exusznie sresstq. wyjainia dziwne pomylenie faktow jakie gaszio w akoie oskartania poprzez utośsamienie wysiedlenia Zydow se S1ұョke a wyeiedleniem Zydow z miejecowotci pozotonyoh nad Seneil. Desywiéele byy to awie rósinu akoje, ale sa obie wapozodpowiodzialny jeat równies Manetein. Wakuacja \& Taznobrzega odbywaka aie na terenie egzekutywy podlogkej man 14-tej arail . Wojske te miazy praeskodzí powzotowi przez San 1 Nenatein wydaz istot nie rozkaz przeazkodzenia temu powrotowi, giy dowiedziaz aie e te zargadzenia nie sq przestrzegane, naKgzujęc $x^{0}$ wnoczeánie przeprowadzenie akoji prey utyoiu wszelkich środków. Ale Manstein nie daje wiary zeeneniom W tej mpawie ikiedy prokurstor mówio drametyegnych scenach rozgrywajqcych aie ned Sanem - Vionetein stwier dze pogardliw e, te tek twierdga Polacy, ale on nie wie csy tak byzo istotnie. We gepytanie prokuretora Jakim pxawun wyaiedlano Zyabw a Cormego slacka, Manstein odpowiada bezozelnie, te cons oniej-tekim samyiu prawem, jak po gekof́czonej wojnie wyriedzono Niemoów ze Wsehodu. Ta metcda obrony, przyjeta prgez Menstoine 1 jego adwoket6m przewija aie prges anzy proces, zmie-
rrajac nijako do zamienienia w nial rol：Oto oskarzo－ ny staje aie oskarżycielem，oskarżyciele－obwinio－ nymi a ofiary－przestefpeam．

Manstein twierdzi，te nie przypomina sobie csy otrzymaz rogkeg Heydriche skierowany do Pingetry gruppen môe dostaka go Heeresgrugpe a byé mose， otrzymez go po ukongtytuowniu Ober Oet szef admi－ nistrecji oywilnej。 Nie przypomina sobie równies，an： powszechnieznenych przenówieh Hitlera o wytegieniu narodu 引ydowakiego，ani innyoh jego of́wiadezéf，wo－ gole nie wie rzekomo et nie o politycenych celech wo jny．Na twierdzenie grokuratora，te pojeqcie＂gnisz－ ezenie syztemu tydowakiego＂ognaczazo wraktyce zniazczenie narodu zydowakiogo，odpowieda，Manatein ze przecie\％obeonie alianci ohoą gniszczyé Wiem－ czech aystem nacjomelistyczny i militeryatyczny， － 1 wprawdzie nie kof́czy zdenia，ale publieznoś gziosno menifeatuje awoje uznanie dle niego wiedeqc it dalesy ciag tego zdania brzmi：alienci zmierzają do gniszozenia narodu niemieckiego

Wylroczenia oddziazów niemieckich tzumacgy埌anstein tym，se ludnoś́ cywilna w Polsee breza Mdzlez w welkeeh，p onedto owe wykroczenia wywozene byzy rzekomo oburzeniem tołnierzy na ze＂okruciens－ twa Polaków wobec ludnosei niemieckiej n．p． w Bydgoszczy a ezęcciowo mozna je－wedzug Man－ steina－wytłumsczy6＂nerwowościg młodego soknierze＂．

Manstein potwierdza w ten sposób fakt peyoholdgioznego urabiania tołnierzy przez przedstawianie im Polaków jako bandytów i okrutników, ozemu ełu\&yó miały szeroko kolportowane, $i$ to jeczcze przed wo jną wiadomosci o reekomyin terrorze polekim, w stosunku do ludnosci niemieckiej w Polsce. Warto w tym miejscu przygomiec, is jest to metoda , której gora cym zwolennikiem był Hitlex , pisztoy w "Mein Kampf" (str.99) pochwazy na teki sposób prowadzenia przedwojennej propagandy , który by wzmagaz zaciętość bojowę żołnierzy i nie pozwalaz juśw czasie dziazan wojennyoh na dopuszczenie do świadomości myśli it wieane czyny tyoh zołnierzy są olrrutne.

Szereg dowodów przedstawionych przez oskarzex nie na procesie hamburskim potwierdza, it do sztabu Mansteins dochodzily jednak wiadomości - zbrodniach popeznianych przez podlegze mu jednost ki , sle Manstein mówi; ze "stwierdzenia strony polskiej sq mocno wetpgliwe". Szyszaz on polskie zeznania inie jest bynajmiej przekoneny o ich prawdziwosoi. Oáwiadeze jednak ostentacyjnie ( 32 dzień rozprawy) ze zawsze zgadzał się z rozkazami Rendstedta 1 przyjmuje zanie pezną odpowiedzialnoś.

Obrone Mansteina przypuseize preoyzyjnie obmyflany , generalny atak na oekcart́enie w sprawie polskiej i tak jut bardzo ograniczone i uszozuplone. Obroficy angielscy zbrodnie popeknione w Polsce poprostu wykpili, gdyź nie moz̀na inaczed powiedzié

- mownoh obroíczyoh penow Silkina ozy Pageta, snanyoh adwokatów angielakioh, którzy podjeli eię obrony mova. Do giębi oburzajace etenowiako obrony, naigrywajqces sif wyzost $z$ ogromu $z$ brodni, $z$ oierpief, katuezy, nędzy $i$ faierci Poleków, powinno by ne prgez kas̃dego, kto wie , ozym wistocie byiy zbrodnie hitlerysmu, przez keddego, któzy zdeje sobie tue ef̂wo sprawe, kto wzoéciwie byさ ofilarą a kto katem. Z tego jednak prostego, zdawać by sie mogzo podsiee u angielooy obroíoy nie zdewall sobie chybe eyrewy. Neleka oni do nerodu, ktory nie zaznez ne wkenym oiele doáwiadeses okupa oji hitlerowekiej. Werto grzypomiled . ©e lekcewatenie inieufnosd wobec oskart zeń o masowe zbrodnie popekniane przez hitlezowaów nurtowezy równié Zouisje zjednoozonyoh Narodow. dia dochodzế w eyrewie zbrodni wojonnych, powataze w ozasie wojny. I dopiero tzzeba byzo udania aie delegacji tej Komisji do oswobodzonego obozu iconcen tracy jnego Buchenwald , aby jej anglosesoy czzonkowie neocznie przekonali aie o oharakterze zbrodni To zeticniequie ale s okrutna prawds apowodowaio í Komiøje wyagze poza ozyete teoretyce ne atanowieko Mieatety obroficy angielscy Mansteins poza takie stanowisko nie wyezli.
silkin, we7 aniu rozprawy ( $23 . \mathrm{X} \cdot 49$ )
 nione w Polsce . oczywiscie "obalajac" $\mathrm{je}^{\text {" }}$ punkt po punkeie. Warto, by Ozytelnik gajrzazdo telketu tej precy i geetawiz opis zbrodni z argumentaoja obroncy

Zbrodnie w Soznowcu ?- preciế fwiadkowie mieli "osobistą odrazę do Niemców", nedto seznenia opiereJa aie reviomo tylko na zselyezeniu. Hotliwe- powiada Silkin - te zbrodni dokonazy oddeisky ss 1 te one to epslizy aynagoge.

Zbrodnia w Izczawnie?- alez powinno by 6 wiegoeg Ewledków a przedzotony cowód jest nie wygtarcesejqey.

Zbrudnia Wajotanowioachi- niewiadomo esy rosstrielanym by1 1 uoiekiniexgy ogy powstancy. A wog6le ietnieje mosliwoác, te byli to partyzenci. którey brali udəiak w waloe.

Zbrodnia w Chabielicach? - praeciet f́wisakowie nie stwierdzejq̧ kto ja pogeantz, a wiego mozliwe, te nezynizo to 35 .

Zbrodnie w Pinczowie? - Prgeciez tylko dwóch fwia kow wiazieło rozetrzeliwsnie inie jeat in sindome. z jakies przyeryny nastapizo.

Zbrodniu w Będzinie? - Swiadkowie wprawdzie *ใ ale nie ma natomiagt wyatorezstllego dowodu ureedowego, a poze tym Gviedkowi emie aq egodni co do liczby aabitych.

Zbrodnia w Zeqosyoy?- Jast tylko jeden éwiadek, $k \nmid o ́ r y ~ t w i e r d g i$ te n iegauwadyz oporu yolskiego.

Zbrodnis w Dabrowie? \#azadelaciej ? - Zeznonis f́wiadkరీw neleむ̇y zignorowac .

Zbrodnia w Koáskiemi- ales tan rozatrzeliwano na rozkaz wha dz wy eserych.

Zbrodnia w Ceoylówce?- motiliwe, êe powodem rozstrzelania byzy żarzenia, które wyderzyzy aie poprzednio in ie byzy znane fwiadkom.

Zbrodnia w むowiczu?- preeciet nie wiadomo ony Niemoy zdawali sobie sprawȩ, se po drugiej stronie jeet wo jeko polakie, wogole zeznenia eq "berdzo dzimen ${ }^{\prime \prime}$.

Zbrodnie w $\mathrm{H}_{\mathrm{i}}$ elcup- mozliwe, te popoznizo ja Gestapo a posa tym zeznania oparte sa na saskyszeniu.

Zbrodnie w liurckaoh?- dowód jest sa skaby, i tylko jedno zezmsnie.

Zbrodnia w Pzawnie?- Swiadek nie wie azy zbrodni dokonało ss esy Wehrmacht.

Zbrodnia w Milejowiosoh?- Zernanieniema usagadnienia, mozliwe zte ludnośé oywilna braka udziaz w walkach.

Zbrodnia w Chojnach?- nieprawdopodobna historie! Zbrodnis w Wieliezce i Limanowejp- dowody nie posiadajq popercia , mozliwe de rozetrzeliwa o na podstawie wyroku sądowego (Zydów?- uwaga nasza)

Zbrodnia w Pezczynie? przeciet rozatrzelani by11 powstancami ( esronicani Związik Powatańców Sląski ?- uwaga nasga)

Skowem - nie było zadnych zbrodni. Winnymi byli Polacy-ofiarami zoknierze armil hitlerowskiej.

To samo gresetą odnosi *ieq do sbrodni mordowania jefic ${ }^{\circ}$ w wodennych w Polsce.

Zbzodnia w Uryosu ?- ale\& to nieprawdopodobna wogole hiatoria- stwierdza pan Silkin.

Zbrodnia w Dq̧orówce?- przeciét jest tylko jeden fwiadek!

Zbrodnia w Piaseceniep- niema tadnego dokumentt urzędowego!

Co do faktu roz難rzeliwan ia jeńców w innych niejscowościach n.p. W Grójou Silkin stwierdza, \&e byzu ono ueasadnione, zaś co do rozstrzelanie jeficów w Maj. danie Wialkim to wprawdzie są ns to swiadkowie ale nie ma urgęcowego dokumentu. Wodobny sposób Silkin "rozprawiz się" g wywodami prokuratury odnośniez a) odpowidezial nosci dowóastwe wojsk aiemieckich za akcje anty $y d o w s k i e ~ w ~ c z a s i e ~ l a m p a n i l ~ w r z e s ́ n i o w e j, ~$ m.in. za wypadki nad rgeką San, 2) odpowiedzialnosoi dowbdztwa niemieckiego mynikajacej g wiedzy o wykroczeniach jednostek SS, SD 1 Gestapo, 3) ogolnej posts dowodztwa armil niemieckiej,Odpowiadej\&c na sarzuty prokuratury, wedzug których Manstein ponosi odpowiedzialnoś ga wykroczenia wojaka niemieckiego wober ludnosci tydowekiej, ne twie razenia prokuratury , ze jus w ezasie kampanil wrzeaniowed realizowano wytyceni polityki hitlerowskiej, smierzajacej do wytępienia zy. đów - ezyn wiedziaz 1 co popieraz Manstein- Silkin twierdz 1 , te o ile polityka ta byka ju申 wówozes przeprowadzania, to wojako nieponosi za nią odpowiedzialnosei.Obrońca powozuje eię na rozkaz zachowy wania w najkzebsaey tajemnicy ostatecrnyohe celów akeji antyżydowskiej., ale przecié jok jus pisaliam
ani zazozenia ideowe, ani ioh realizacja , rozpoezęta fús $\mathbf{W} 1933$ roku nie byky zedną tejemnioq. Silkin zresztą grayznaje o ze tezy anty fydowakie tajemica taka nie byky , lecz usprawiedilwia Hansteina twierdzeniem, io nie wiadomo byzo waki zakresie będą one realizowane.Usizuje on obalí dowody takie jak dokumenty wrione przez 8 -ma armit 14-tą armię pamiętuik gen. Haldera, list Himalera 1 sprewozdenie $z$ konfereneji jakaodbyza sie w Iweterze globmej 14-tej armil, twierdzeniem it mimo podporząakowenia oâdziảów SS armil i przeprowadzenia grzeciedlenia Zydów - wojsko nie ponosi za to odpowiedsialnosei.00osywiscie obronica udaje , : nie wie is szyfrowane oznsezenia róznych akeji entyżydowekich oznaczezy w braktyce moxd.
I tak n.po seprzecza jekoby pojecie "Umeiediung" zączyio aie z moxdowaniem ludnósoi. Tak samo nie sgadse się $z$ pojeciem " masowe rozetrzelanie" i za warelkq cenę usiłuje przeciwatawié dziazalnoś jednostej Wehrnechtu dziazalnosei jeanostek Ss. Blado i niepragkonywająco jednak wypadza jego obrona Mansteina w zwięzku z wysiedleniemi zydów ze Sląake i przez Sen. Dowody : delekopis OHH z 墥x 13. TX.3900 armil 1 jeanostek graniosnyok piemo Nonsteina do podiegzyoh mu exmil z dinia 23. IX. 39 - niewatpliwie wyraśnio obeiązazy Mansteina.o mordowoníu wysiedlangj sizę luanosci przez Sen Silkin twierdsi, bezoselnie te "osoby te miazy nieazezę̧liwy wypadek" . Pod naeiekiem faktów przyznaje worawdzie, ge wojeko przeprowadzazo koncentracje ludnosci źydowakiej, ale tylko
w miemaniu, ze dzieje się to celem stworzenia "colonii tydowskich".

Rzesz znamienna, ze przytaczane przez obronę rozkazy $i$ instrukeje na okoliczność it dowództwo wojskowe interweniowazo rzekomo w wypadkach przekroczeń . gtanowia potwierdzenie oskarzenia 12 wypadki takie byiy nagminne. Silkin tzumaczy je wpzywami propagandy hitlerowskiej 1 ... zdenerwowaniem niedoświadczonego wojaka.

Drugi obrofica angielski, Paget w 23 dniu rozprawy ( $5 . \mathrm{X} .49$ ) zajmuje się odpowiedzialnoscią Mansteina za udzielenie, upowaznienie i gezwolenie na popeznienie pewnych czynów, odpowiedzialnoscią za rozmyślne i nieuwatne saniedbanie swych obowiąziów zapobiegania przestępatwom, oraz odpowiedzialnoscię za okrucieástwa wobec jeíoów wojennych. Stwierdza on, ze materiaz dowodowy zawiera tylko 5 (?!) wypadków okrucieńatw popeznionych \# czasie sazej kampanii w Polsce. Jego zdaniem materiaz polski jest cazkowicie niewystarczajacy: mako jest. f́wiadków naocznych, urzędowych dokumentów, a częád materiału $n$ opracowena jeat na załozeniach wprost fantastycznyoh". Poza tym jest to materiaz zebrany po 10-oiu la tach , co nie nadaje ma przekonywajacej mooy. Omawiajęo zajécia nad Sanem posługuje się metodą podobną do metody Silkina usiłujac rozdzielic akty popezniane przez ss i polioje od działalnosci wojska. Wedle niego zajścia w Polsce miazy charakter jedynie lokalny ine podstawie takich sporadycznych wypadków nie motna wyciagad wiosków - ogolnym zachowaniu się armil. Manstein, zajmujacy sie operacjami wojskowymi, nie mógz rzekomo znać szozegóęów
traktowania ludnosci cywilnej i．jeńców wojennyoh．Stosuje on oburzającą zasadę porównywania zbrodni pogeznionych w związku zniesそuszna，niesprawiediiwq zaborczą wojnę przez którą wszystkie dziảania z nią związane stoly się bezprawnyini s dziazaniami alianckimi．Mówizqc o wysiedle－ niu Zydów za San waponina，te podobne zajscia miazy miejsce róvaię po zakốceniu dgiazeń wojennyoh w Niem－ czech i odpowiedzialnoso za nie ponosza brytyjozycy． Mianowiole－jek twiordzi Paget－o po wygnaniu 17 milio－ ñ＂w Niemoów z ich ojezyzny－Sudetów i terenów na wachód od Odry 1 Hysy，na co W．Brytania wyraziła awą zgodę，acz－ kolvi ok mova byzf 0 wysiedlaniu z zachowaniem zasad humenitarnoaci－co nie miało miejaca，częśc tych ludzi． nie mejac motnosol rozpocsȩcia nowego bytu w strefie radzieckiej，ubizowaza prgedoatac sieq na teren strefy brytyjakiej．Wojska okupecyjne podówozas miazy równiez rozkez strzelanie do tych osób，usiłujacych nielegalnie przekroczyd granieq atref ．＂

Prokurator Comins Cárr sprzeciwiz eię zdecydowanie argumentacji obrofoy，jako ignorujacej zupeznie zazozenie sprawy 祖的ateine 1 oświadcyy，ze nawet dwa bezprawia nie stwarzaja jeazoze podatawy do przyjecia ioh jako －zasady prawa．To，co rzekono zeszko po kepitulacji Nie－ miec nie mote być oceniane jac o przekroczenia praw i obyczajow wojennych．W dolszym ciegu swego przemówienie Paget wakezez na to，to prokureture usiłowaza dowieść Mangteinowi udziek w spisku przeciwko Iudzkosci，przez komasowanle Iudnosci zydowskiej na zajetych terenach Polaki．Paget przyznaje jednak iz̀ dokumenty ，dotyczace tej kwestii byky przygykane Nanateinowi ，jednak rzekomo
nie do wykonania, a jedynie tylko do wiadomae oi. Paget broni Mansteina twierdzeniem, te oskartenie obejmuje tylko nieliczne i sporadyczne wypadki co nie jest dowodem stosowenia na cakym terenie operacyjnym metod, o jakie oskarta się Dtansteina. Jesli chodei o zbrodnie dokonane przee jednostki SS to Paget okréla materiaz w tym przedmiocie jako niepemy i preesadny. Co ciekswsze, wedle Pageta polski materiaz dowodowy traci na znaczeniu, wobec "f́wiadomego publikowania przez czynniki polskie wersji o zbrodniach niemieokich(Greuelmarahen) Szo-zeg6lnie ómiesznym i fantastyoznym jealt dla Pageta zeznonie o zamordowaniu 12 zydow w Sosnowcu za to, ze jeden z nich rozbil butelkę. Paget nie wiersy takim zegnanion , co wyika między innymi $z$ traktowania morderstw ludnosei zydowsiciej wyzacenie jako zbrodni wojennych a nie jako zbrodni przeciwiko ludzkosci. Zresstą wystarczy porómané ten punkt z oytowenym przez nas uprzednio zeznaniem . Paget szydzi 1 kpi mówiąo it polekie dokunenty atwiexdzają dokonywaie zbrodni wobec ludnosci cywilnej, która nie stawiała oporu. Tyleśmy przecieź słyazeli o bohaterakim oporze ludnosci oywilney w Polsce wobec okupantów - mowi kpişco Pagtet . W. Brytonia jego zdaniem miała tylko dlatego tak whelki szacunek dla partyzantów, gdyz wiedziała, ze ci ludzie narazają siq̨ na ryzyko natychiastowego rozstrzelania. Zdaniem obrony bowien partyzantom nie przyšuguje opieka okréliona postanowieniami haskimi. Jakte znamiennym jest wystapienie Pageta wobec prokuratora Jonesa, a mianowicie kpiące
stwierdzenie, ṫe prokurator ów w ozasie przewodu zdradzaz dziwny gust cytowania wszelkich wypadków pogwez cenia Iub pochabteribienia rasowego. Jakse znemienne jest równiez zapowiedzenie Pageta is wezwie on na świadka mpownego dystyngownego polekiego profesora uniwersytetu, w wieku 80 lat, prryjeciele Piłaudskiego, który w crasie okupacji niemiackiej przebywal w Polsce i zam erzs zeznewac w obronie wojek niemieckichn. Swisdek ten ra udowodnić, se armia nieniecke zachowywals się beg zarzutu, a cegsto nawet braka w obrone Iucnosc oywi.ing.

Te oburzajqce metody angielakich obrońców quit Hansteina wywozaxy ostry protest delegata polskiego na procesie, ktory demonstracyjnieo puscił sle q sądową. Przypomies trzebe, te podobnie postępili angieliscy obserwatorzy w 192わroku na Lipskim proceaie przeciwko zbrodniarzom wojennym, który to proces toczyz się przed trybunakem nieaieckin. Wówczas chodzizo o uniewinniajęcy wyrok $\#$ eprawie komendanta rodzi podwodnej, który zatopiz bez ostrzezenia brytyjeki okręt szpitalny. Angielscy obserwetorzy opuscili sale eqdow głośno akcentujac swoje oburzonied Prawo Norymberakie atr.31/.

Do czego więc sprowadzała się obrona Miansteina wygzoezona przez niego aamego i jego adwokatów? Po pierwsze - do umniejazenia wagi polskiego materiał̉u dowodowego przez określenie go jako niewystarozający , nieprawdziwy $i$ fentagtycunie nieprawdopodobny. Po drugie - do umiejszenia rozmiaru i charakteru przestępstw popeznionych w polsce przez okreslenie ich jako sporsdyczne i nieliczne. Po trzecie - przez zrzucenie odpowiedzislnosci za
nie $z$ Manateina i przerzucenie jej na Jednostki rzekomo niepodlegajqce jemu oraz przez ueiłowanie dowiedzenie 1t o zbrodniach tyoh Menstein albo nie wiedziaz , albo usizował je karac. Po ezwarte - przez sfažasowanie faktu i usiłowania uatal enia, ze przeateqpeze dziazania byzy działaniami prawowoonymi, zgodnymi s prawem międzynarodowym, zwyczejemi wojennymi, i etyką zoknieralkg. Po pięte przez usizowanie dowiedzenia winy , jaką rzeko pomosis miaza luanoeć cywilna w Polsce, przez operowanie twierdzeniami, Jakoby akeje Wehrachtu i ss preeciwko tej Iudnosoi wynikazy z jej przestępczej dziakalnos of.

Jest jeazcze jeana eprawa która grzebijaza w caZej obronie Mansteina, Jak rómies wobronie innyoh hitlerowekich przestģców wojennych 1 która powodowaza nie-oskarżanie foh za przestępstwa wynikze = besposrednio ze spisku wojennego, ze spisku przeciwko ludzkoeci. Jeat jeszese spraws zasadnicsed wagi, mianowicie sprawa samej istoty prawa mistagynarodowego, o ktorej będsie jeszcze mowa. IV tym miejscu jednek trzeba rozprawic sie $z$ dwona argumentami obronys $z$ usasadnianiem 1 usprawiedliwianiem prawa do dziskalnosci przeatępozej na zajetym obazarze polakim, wypzywejacoym rzokomo z faktu likwidacji Baństwa Polskiego oraz a usprawiedliwianiem i usasadnianiem działalnaci przestępozej - dziazaniem na rozkaz.

Szerog dokumentów hitlerowakich, zebranych jako materia dowodowy przeciwko liansteinowi, naswietla ówczeane atanowi ko III Ré szy i jej faszystowakiego kiorownictwa do kwes tii iatni uis, waględnie nieistnienie venstwa Volskiogo po karpanii wrzeaniowej.

Wio wdajuc aie w specjalne ro zwá̃ania atwierdzio jodn trzeba, \&́e jeet to eprewa iatotna, albowium, jealiby atango na atanowisku hitlerowakim, źe Panstwo olakie grzastazo iatnieć, przesteqgatwa i zbrodnie hitlerowakie, a zwlaazcze takie jak inkorporowanie ziam polakich do Rzeazy, tworzenie wàdz okuyacyjnych 1 ich rzady, ot oaowan iw prawa niemiecki ego oraz zbrodnie przeciwko poatanowieniou ukzadów mi dayne

 by iatniec.

Doktryna hitlerowske w 1939 so ku i w roku 1940-tym a wiec bezpoardnio po zajęciu Polaki przez armie niemiecike faszyatowakie, twierdziza, zez

1) Pamstwo olakie, $z$ którym Rzeazy znojdoweiza aie w atanie wojny, i istóre wraz z Rgesza denowiko atrony ukzt dow miedzynerodowyoh, obowiazujacych przeciez tylico te panatwa, ktore unowy owe podpisaly - precatizo iatnice
2) Obazary byzej nzeczypospolitod Polskioj zostazy zawo jowane i poddane suweronnosci innych panstw
3) Ten stan faktyczny i prawny potwiexazony został aktami mídeynerodowymi, a mianowioie ukzadem niemieckoradzieckim o granicach i grzyjazni, oraz ukzadem niemieckoalowackim o granicach, whtorych to ukjadach mowa jeat o "byìyu panatwie polakim". 2 tego samego stanowiska wyohodzi za nute werbalna MSZ Rzeszy do poselstwa szwedzkle go w Berlinie, nie uenejzqca mandatu Szwecji do ochrony interee ov
polskich w Rzeszy.
4) Utworzenie rządu polskiego za granieą nie ma dadnego znaczenia dla grawa miedzynarodowego.Rzady np. Wioch 1 Węgier potvi erdzixy ten fakt pozoatawiając bez odyowiedzi notyfikacje rządu emigracyjnego.
5) Paktu istnienia Panatwa Polsicie go nie można równiéz Myodzié $z$ okolicznosci, ze dy.plomatyczne placówki R.P podporządkowaky się rządowi emigracyjnemu.
6) Tworzeni we Francji i w Anglii formacyj wosjkowych z obywateli polsicich nie ma wpzywu na standwíko, iz Penstwo Polskie przestako iatniec faktyoznis i prawnie
7) Delsze prowadzenie wojny przez sprzymierzenców Polski - byiej republiki polakiej,nie przeczy nie igtnioniu Państwa Polskiego

Tezy te opracowako hitlerowekie ministers two spraw zagranicznych("Auswartiges Ant") jako tajne pism: $z$ dnia 15 maja 1940 roku, uzupełniające wywody OKW(tajne, pismo z dnia 15.4 .1940 ) ounoszące się do zastowywnia pojeçwojne, teren wojonny itp do zajetych obszarów polskich.Oba te dokumenty/IV/ 219 - 224/ zmierzaję do jednoli tego ustalenia stanowiska wiadz hitlerowskich w sprawie znaczonia "rozpadu Polaki" dla prawa miedzynarodowego. Wedle naczelnego dowóztwa siz zbrojnych Rzeszy fakt rozpa du Panstwa Polskiego potwierdzony zostaz przez Hitle ra juz w pazdzierniku 1939 przez „rzekazanie wzadzy wykon nawczej na tym terenie - Brauchitschowi, a pózniej Rundst stedtowi, ẏzirev jak równiez przez sniesienie Zrządu Wosjko wego i ustanowienie Generalnego Gubernatoratwa.
$Z$ takiego stanowiske wy pzywazy daleko ilegee kon sekwencje.Wojsko stwieđza np. ze dalsze łamanie oporu
na ziemie ch połakich jest wobec tego aktem wewnętronopanstwowym a nie kontynuowaniem wojny,ze jest akcją, prowadzona przez wladze, posiadajace zlecone prawe suwerz nne na tyii obazarze. Nawet ùzycie oddziaz6w Wehrmachtu na terenie polakim nie jeat jednornaczne z braniem udziału w akvjach wojennych, leoz jedynie pomocą w tumieniu rozruchów w o wn \& trzny c h,itd.Rómniez yimaty jốców wojennych dotyczą tylko te grawa miedgynarodowe i ukzae dy o traktowaniu jenców wojennych, które nia zakミ̉adaja koniecznosci istnienia panstwa prowadzacego wojnę ze stroną, ixtर्xxa opikująç aie tymi jencami.

Jeszcze ciekawsze atanowisko zajęzo OKW w pismie do miniateratwsaprawiedliwosci, spraw wownetranyeh 4 spraw zagranicznych w sprawie odazkodowan za szkody rzeczowe 1 osobowe na terensch polskich/Sammlung von Heeresverwal tungs Verfagungen 3.11 Verlag Bernard o Graefe Berlin SV 68 ,atr. $950 / .0 \mathrm{KV}$ reprezentuje $w$ tym pismie ( z 20.12.39) pogląd, it szkody te, powstałe na ziemiech polakich przed 26.10.39 r. sqุ szkodani woje nymi, ze które odpowiedzialnốs winien ponosić rząd polski. Poniewaz̀ jednak nie ma Panetwa Polakiego, a Rzeaza Niemiecka nie jeat jego prawnym następ ca, szkody te nie moga być rozwazane, a wiec własciewie, mówiąc po prostu, nikt nie ponosi za nie odpow-edzialnosoi a ludnosc polska pozbawiona jest moznoacizly dochodzonía

W tym wazystkim jedna rzecz jeat znamienna: piama w epurnke sprairie "nie istnienia Polaki" sa tajne, a szef Kancelarii Rzeazy, Lammers, przesyZajac opracowanie Auswartiges Amt'u i Oberkomando der Wehrmacht zaznacza iz chodzi o poufnqุ sprawe, podezas gdy przedatawieiel usz , Weizsalcker míx pisze wręcz, it dla MSZetu byミoby zzeczą
nieprayjewnq̧ ogioszunie, podanie do wiadomosci publicznej, wywodów odnoszęcych sie do upadku Panstwa Polskiego.

Stanowisko hitlerowskie jest nie do utrzy aania i nie do przyjeccia. Po pierwaze - P.natwo Folscie nie przestało istniec po militarnym podhoju jego obszarów , posiadazo ono swój rząd uznany przez cazy swiat eywilizowany $z$ wyjątkiem panstw faazystowskich i ich satelitów, posiadało ono swoje siky zbrojne, walczqce u boki wiel kich mocar由tw i nigdy nie wyrzek $\pm 0$ się odzyskania swego terytorium.

Po drugie - doktryna o zawojowaniu,zalezna od militarnego jodboju, nie ma zaatosowania tam, gdzie samo zawojowenie jest wynikiem zbrodni wojny napastniczej, skoro bowiell wojna zapastnicza jeat przestegstwera, a takim przestę patwem była napasc na Polske, to wazelkie w jej toku przedsięwzięze przez agresora czynnosci aq̨ pospolitymi przestęp Stwami, do których nie mają zastosowania sadne konwencje - aposobie prowadzenia wojny/Materiały Norymberakie str 235

Wojne przeciwko Polsce byla ,jak to wykazalismy, w swej istocie $i$ celach politycznych - zbrodniq,byza tez nią ze względów forualnych. Powołujace sie na to co powiedzia no w tej pracy w wojnie niesprawiedliwej i zbrddniczej mozna stwierdzic, ze panstwo zbrodnicze,jakim byza hitlerow ska Rzesza, może prowadzic tyko zbrodniczą wojnę, chocby maskowało aie haskami obronnymi i powozywało na zasady prawa miedzynarodowego. Wszystkie wiec ezyny, grzedsiębrane w reali zacji takiej wojny, chocby same w sobie,forainie rzeoz biorac, nie stanowiky przestępstwa, eq zbrodnieze, jeali je rozpatrywac bedziemy w a c z nosciz charakterem wojny, a wykonawcy tych czynów - przestępami i zbrodnia
rzami. Rozmiar winy za popełnione zbrodnie zalezy jedynie więc od swiadomosci co do cherakteru panstwa i co do celów wojny.

Ale zbrodniarze, pragnąc zrzucic z aiebie winę uaprawiedliwiaja sie zazwyczaj tym, ze dziakali na rozkez wyzszy, ze jedyniewykonyweli rozicazy dowódcow,kt6rym winni byli posłuszenstwo, zwłaszoza wojskowi i to w czasie działan wojennych.Takie stanowisko zajaz tez Manstein i jego obrona.Jast to nader wy godna zetoda zwazywazy, że własc-wie do czasu "kodeksu norymberskiego" panującq była doktryna o niekaralnosci gìowy panstwa, co w ustroju faszystow kim sprowadza sie do ni ekaralnosci wazystkioh przeategców, albowien wazyscy oni dziakali na rozkaz swych przekozonych lun winieniu swego panstwa,opartego na scisłej viex hierarchii i bezwzglę向ym posłuazenatwie "fuhrcroa".

I w tym zagadnieniu, jak i w innych wiązących się ze sposobsmi prowadzenia wojny, rozatrzygajacym jest charakter nstwa lub rozkazodawcy, występujacego wimie niu państwa, zarówno dla oceny winy rozkazodawcy jak i wykonawoy Kto Edaje sobie sprawg ze zbrodniezego charakteru panstwa i zbrodniczych celów wojny prowadzonej przez to panstwo, musi zdawac sobie sprawe, $z \in d l a \quad$ przeprowadzenia tych celow wydawac się musi i wydaje się sbrodnieze rozkazy. /por.Prawo Norymberakie, czesc II, rozdz.IV, str. 331 i dalsze, omawiający wyczerujące zagadnienie/

Panstwo zbrodnieze jeat apoleczenstwom o ukzadzie bezprawnym, zbrodniczym, gdyś nakazuje wy raznie swym obywatelom popeznianie czynów, stanowiących zbrodnie mieędzynarodowelprzestepstwe przeciw pokojowi,zbrodnis prze-
civico ludziosei, zbrodnie wojonne). .W takich spozeczenstwach rozkaz nio powinien wiązać.

Odpowiedzialnose rozkazodawcy za wydewanie rozkazów sprzecznych z prawem jest jaana i niedwuznaczna i oczywista zarómo w krajowym prawie karnym cywilizowanych narodów, jak
i w prawie miedzynarodowym.Natomiast odpowiedzialnosc wyko nawcy rozkazu stanowi jeảno $z$ najkapitalniejszyoh zagadnien wspoxczeanego prawa, będąc jednoczesnie jednym z podstawowy zagadnien moralnosci spozec nej.

Olbrzymie konflikty moralne i ich prawne oraz spolecz ne konsekwencje, ujawnione jek nigay jeszcze w czasach שytizu ostatniej wojny i okupacji na skutek powszechnesci i wyrazi stosci wszelkich zjawisk spozecznych - nie ominęzy równiez i tego problemu.Nic wiec dziwnego, ze we wspoxczognym prawo dastwie i judykaturze jest to problem sicomplikowany, nieakryo talizowany jeszcze i wybiegający daleko poza literą prawa jesli chodzi o zagadnienia poskuszenstwa i awladomosci, dyscypliny i swobody wyboru, karnosci i prawa do sprzeciwu, a wiec do sytuacji, jakie z̀ycie wepózezesne nasuwa nam ustawicznie.

Do pierwazejxwajpa wojny swiatowej w podreczni kach 1 kodeksach wojskowch przewaźeła zasada nibkaralno sci ze wykonanie rozkazu zlecajacego nawet dokonanie zbradni wojennej. Wojna jednak spowodowara daleko đdące zmilany w wojskowych kodeksach karnych.W 1944 roku do "Brytyjakiego Podręcrnika Prawa Wojennego" dodano postanowienie, ze " ctzonkowie sil zbrojnych zobowizzani są jedynie do poskuszenistwa w stosunku do prawnych rozkazo w 1 nis mogą wobec tego uniknąc odpowiedzialnosci, jeżeli podporząakowywując się rozkazowi, popeそniają czyny, które gwałcę zarówno obowiązujące powszechnie zasady prowadzenia
vo jny jak 1 ogsine yavase poczuoie ludzkości＂
Do＂Ameykenekich Heguz Prowadzonia Wojny Ladowoj＂ dodano，rówier w 2944 roku peetenowienie，ge：＂Jeanoatki 1 orgenizacjo，ktore naruazq ugnane prawe i zwyezaje wojenne beda ge to kerane．Ok Lieqnose jeinak，te dziakeli ggodnie z rozikazem yzeazóonego lub ge zgodą rządu，moźo bý wzięte pod rozwege w razie o－brony，przy ocenie winy lub wymisarze kery＂．

Whrawie radzleckin－wykonuwea rozkazu zobowiazany jest do bezwzględnego poakuazenatwa kiody rogkaz joat prewny pod względeal forusinya i tr sciowya，wydany przez wiasciwa wadze，w rawach joj kompetencyj，oraz nie nakzzuje ezegos jawnie przeate egego，odpowiadając jednoczeanie foriwalnya wy aogoin．${ }^{1 /}$ ZgRR problem odpowiedziolnosei zo wykonanie rozika gu nskazujqcego czgn prgeatepczy nie jeat ureguloweny uatawo wo．Pormalnie－rownies Reg由lauin Dyseqplinerny Araii Ozerwonej \＆roiku 1940 －atol ne atenowisku，is rozkez prze－ zotonego jeet prewem dle jego podicoinendnych i niewypeînicnie go atenowi greeatepetwo，sle i w zBRR podkresla sie（Trainin） ta za tego rodzaju zbrodnie，jakie popeznilil zokni rze hitlerowecy odpowiadeja wezyecy，tak e wiconawoy．

We francuekim ustawodaswxswetwie，dia zakrosu prawa krajowego，działalnose na rozlas wyzeqcza przast甲pozq，jasli chodzi o rozkaz prawnes wikadzy，ale itam aýl prawnicza rozbize aztywne raigy kodekaów gikrealajqe ni skeraknoze za zyny mymy nieprewne wynikajpee $z$ dz akanie na rozkez．Podw whadny 施 prawo aprzeciwic aie rozkazow，jetell jett on wyraf́ny＂bezprawiem．jezeli zaa wykonal rozkaz przeatepczy－ tejacy weselkie aechy prawnosci，－stosujo uie do niego zkagodeenie kary．

Uatawodastwo polskie w tym sakruaie nasladowazo
biernie jostanowi nie nieuieckiego kodekau grawa wojekowokarnego. Koubks Karny WP z 2944 roku wzrowadziz zasade bezwagleanego porkuazinstwa, nawet wobec rozkazu preeatepczego, Ale poalka mysl prawnicza nie przyjuaje wykkedni tego przepiau, jozeli chodzi o atosowanie go do zbrodni wojennydh precoiwko rzepisom grawa wiedzynarodowogo, które etoi ponaa prawem krajowym i obowiazuje takge jednoatki a obowiazek poazuchn wobec dobrowolnie przyjetego prawa miedzynarodowep nie $x 0$ 夺e bye znieøiony zadnym poatenowieniem prawe krajowego

Poczucie prawa i doswiadczenia ostatnich lat wojennych orez powojennyoh przemawiaja wyraznie, z caza moca, przeciwio zasodzio alepego joakuarcnstwa. Gdyby przyjzo te zasade, zbrodnie popeznione ng. w wy sparatu ucisku jrzeatazyby byó zbrodniami.Doktryna polska na akutek doswiadczen oattanioh ulegza daleko idq̧cym zmienoa popartyin juz przez czesc ustawodaetwa polakiego, np. w atogin ku do przestegatw pojefnionych w aluzbia wiadzy okupacyjnej lub $z$ jej rozkazu czy pryywuzu.

Nam jeanak chodei, w swiezku z omawianiemeprawy lian ateina o zbrodni wojenne 1 distego podkreslamy, te prawo mi deymarodowe prockreela poatenowienia prawa krajowego epryoczne z artykuk̉ani prewa miodzynarodowego. Biq przeciez zbrodnie uznane prez wazystkie cywilizowane narody i $10 z^{\text {uoznawalne grzez kazdego rozsąinego cziowieka, jak ng. }}$ morderstwo, niewolnictwo, deportacje, nokiadenie odpowiedzial. nosei zbiorowed, torturowanie i katowanie. Rozkaz do wykonanis takich czynów musi byc rozkazem przasţ̧uczy, a in wyzazy stopion wykonywujacego rozkaz, tym wiwkeza motnosc oceny i ducyzji, tya wiekaza odpowiedzialnosc,

Watępn przemowienia prokuratorówt amerykan akiego, brytyjakiego, radzieckiegi i Irancuskiego
na procesie norymberskiem przeciwko gzównym przestepcom wo jennym zawieraja kapitalne pod tym względem stwierdzenia. "Statut ustaliz, \&e osoba,która popeknỉa przestepstwc nie może na swą obronę powoływac się na okolicznosc, it dziakała na podstawie wyszego rozkagu lub na dok trynę działania w inieniu panstwa. Powsisze zasady służyły dotychczas praktycznej ochronie sprawców na prawde wielkich zbrodni przeciwko pokojowi i przeciw ludzkosci, Sprawcy na niżspych hierarchicznie szezeblach chronienie byli przed odpowiedzialnoácią rozkazami awych przełożonych. Wyżau chronienie byli dlatego te ich rozkazy okreslano jako działanie w imieniu panstwe.W ramech Statutu obronå z tych doktryn bęczie niemoźliwa.Nowo c z esna cyw i1 izacja stawia do dyspo-zycjicziowiekowinnieograniczone 自rodki zniszezenia. Niemozeonatolerowac braku prawnejodpowiedzialnosel w tak szerokimaakresie." (prokurator amerykanski)
" Lojalnosc służbowa, wojskow̉e poskuszenstwo sq̨ rzeczami pierwezorzędnej wegi,lecz nie mogq prowadzié do popełniania jawnie zbrodniczych czynów, ani takich czynow nle usprawiedlwiaja.s a pewthe okoli cznofei, wktórych czzowiek zobowiazzany jeatodm6wiow wkonaniazlecenia swego prze-
 dzieze swoim sumieniem.Nawet
zwyczajny zołnierz nie musi skuchać bezprawhych roz kazów"

> (prokurator brytyjski)
"Rozkaz przełozonego nie zwalnia sprawcy czy wykonawcy oczywistej zbrodni od odyowiedzialnosci.Od mienny pogląd jest nie do przyjęcia, Edyż sparalizowe?by kasdywymiar sprawiedliwosci."
(eroikurator froneuski)
" Po raz pierwazy w dziejach ataja przed sądem przeatępcy, którzy zagarnęli całe państwo i uczynili
 niania atrasznych zbrodnin (prokurator radziecki)

Cytowany przez prokuratorów artykuz 8
Statutu HEW ztwiordza :" Okolicznose, że oskerżony dziakał w wykonaniu rozkazu swego rzędu Lug swego przełozonego, nie zwalnia go od odyowiedzialnosci, leoz moze byé uważana za okolioznosc łagodzęcz przy wymiarze kery, o ile trybunsk uzna, $\dot{z} e$ bedzis to zgodns $z$ poezuciem sprawiedli wosci". W wroku zas czytany: "Ostanowienia tego artykułu zgodne sa z prawem wszyztkich panatw-Rozkaz wydeny zołnierzc wi - zabicia lub dręozenia kogokolwiek z pogwałceniem prawa wo jny - nigdy nie byz uznaweny za okolicznose usprawiedliwiejącą takie akty swałtu.Wedle przepisu Statutu nożna się nań powołać tylko w celu spowodowenia złagodzenia kary. Miemikiem $w$ takin wypadku, co zostako uznane w milejszym lub wiekszya stopniu w prawie karnyn wieqksosci państw, jex jest nie sam fakt istni nia rozkazu, lecz maznosc faktyezne go dokonania wyboru przy powzięciu decyzji"

Nie tylico jednak wydenie rozkazu lub wykonunie go, jesli jest przestępczym, stanowi czyn karalny, ale równiez niewydanie odpowiednich rozkazów, do wykonenia których był oskerżony zobowiazany prawem miedzynarodowym, o ile na skutek takiego zeniechania dochodziło do popezniania zbrodni wojennych.

Stanowiako to zostało jasno syrecyzowane m. inn. w toku rozprawy przeciwiko japonskiegu generakowi Yama shita.Sąd 』ajwyższy USA (4.2.46) stwierdził wówezas, że Yamaghita" naruazy $\mathbf{3}$ prawo, poniewà odniósł się z lekcewa teniem i niedbalstwem do awych obowiązisów.Jako dowodzący nie kontrolowal dzialań jemu podporzqdikowanych jednostek, pozwalajq̣ w ten sposób na popełnianie straszliwych okrucieństw i innych wielxich zbrodni przeciwko ludnosci Stenów Zjeinoczonych, ich sprzymierzensców i obszarów z nimi zwiq̨zanych, a w szczagólnosci przeciwko ladności Pilipin, przez co pogwałelz prewo wojny.Powstaje problem czy prawo wojnyzxx na kỉada na dowódee armil obowiązak przedsięwzięcia tekich odpowi dnich krok6w, które sq̨ w jego mocy, by czuwać nad swym wojskien w celu zapobiezenia czynom stanowiącym pogwazcenie prawa wojny i czy może on byc osobif́cie pociagnięty do odpowiedzialnosci za takie zaniedbanie,jezeli z tego powodu wynikzy zbrodnie.."

Trybunał stanaz na stanowisku ze zaniedbanie takieg obowiązku stanowi samo przez sie pogwełcenie prawa miedzynu rodowego, karalne przez sądy wojskowe strony przeciwnej i miedzynarodowe trybunazy.

Omówilismy nieco azerzej tę sprawę poniewaz obrona Mansteina, a zwłaszcza obronca Paget powolywali się(5.10.4!
na okoldcznosc ze Hanatein działał na rozkaz, ze zołni rz jest zobowiązany do posłuszenstwa i musi wypełniac rozkazy. Przewód udowounil mu, ze nie wydaz w Polsce zakazu, który by zapobiegał mordoweniu luinozci cywilnej i innym przestępstwo popełnienym przez podlegze mu jednostki.

Tymczasem, wasnze nieriecki kodeks aarno- wojsko wy przewiduje w art 47 prawo niewykonania rozkazu aprzecene go z prawem i karalnosc w wypadku,kiedy rozkaz naruaza przepisy prawa(odpowiedzialnise rozkazodawey), oraz ukaranie wykonawey, jako uczestnika,j sli przekroczyz otrzymany rozkaz lub jesli wiedział o tym, że rozkaz przełozonego zmierzał do przeateps twa. Zbytecsnym byłoby dowodzic raz jeazcze,iz vivwuiv odnosi się to wlannie do Masteina łacznie z orzecz eniem o karalnosci zaniechania przeszkodzenia w zbrodni.

Gen*Guderien, przesłuchiweny w Horymber ze przez członka Polskiej Delegacji przy HMW/Zburzenie WarszawyGZówna Kowiaja Badania Zbrodni Nieaieckich w Polace, Warazaw 1946, str. 111 i dalsze/ na gytanie kto ma odpowiedać, grzełoż zony czy zwyczajny zołnierz, jeslíi ten wykonuje rozkaz dowó cy,który znowu zoatał wydany przez wy zszego dowódeę, i stano wi pogwałcenie nie tylko prawa miedzynarodowego ale wogole wazelkiego prawa ludzkiego - odpowicdziaz:
" Jezeli zołnierz działał zgodnie z rozkazem, nie moze odpowiadać,ponieważ jcst dla niego rzeczq̨ niemoźliwą atwierdzenie,czy rozkazy mieszczą sie w ramach prawa miedzynarodow wego. Innymi akowy,odpowiedzialny jest oficery ktory wydaz rozkaz"

Na pytanie czy nie sądzi, ze pe whe wysokie stanowiske powodują jednoczesnie pełną odpowiedzialnośc; Guderian stw erdzizun Tak.W zupernosci taka jest $\overline{\text { woja opinia. Wedrug }}$
mogo zdenia odpowicdzialny jeat kaídy,kto otrzyoaz taki rozkaz i przekazaz go dalej.On praeci a mogz wykonaé lub nie wytonaś razkezu. . Ohoiak prgez to powiedziec, so ofie cor mógi byó zuazony do nykononia rozkezu, leoz jest dla mnie cazkien jasne, ze jest raecz honoru i moralnosci utraymenie awego wiaenego pogladuoJetoll ktokolwlok \&qdez od niego, aźiby zrobiz coś, co jeat niezgodne z prawem, wtedy raczej nalezazo aieq podac do dymiaji, anizeli yosta pi6 wbrew prawu". "Jeseli to jest jaskrawym naruazeniem prawa aiudzynarodowego, jezeli rozkaz zmierza do dokonania przetepatwa, wtedy par. 47 nazzego woje-owego kodekeu karnego pozwala na niuwykonanie go", "Rozkaz, nakuzujqoy mordowanie w jakiejkolwiok forio, nio powinien znaleś poezuchu agodnie $z$ par. 47 neazago wojaikowago kodokau karneg go"

I jeazcze jedon cytet. :"Nie aa takiego przepiau w prowech wojny, który by atenowiz, te toznierg popezniejeoy odraźające grzeatępatwo mośe uchyli6 sie od odpowiedzial nosci praez jowoływanie aię na dziakanie na rozkaz przeZozonych, zwleazcza jegli rokkazy te stoja w jaskrawej sprzecmosci z zadedami Iudzkiej morelnosci i wazelkimi zwyozajowyai miedzynarodowymi zasadami prowadzonia wojny"

Ten oathtni eytat pochodzi od .. Coubbelae/Deutache Allgemeine Zeitung 28.5.1944/i ootywiscie odnosci aię do pilotów brytyjakich, ale jednocz anie okroala gasade obowiągujq̨ę i Niemeów.

Tok wygląde eamooirreslenie winy przez arawo
i przadawieieli hitlerowakieh Nieqiue.Coraz borigiej uwidacgnie się dątnosé tekiego ugtalenia prawa miedzynaro ©owego, które by,przyjete przez wazyatkie mocaratwa
nie etonowi 0 ayzzeaznofei ze znykìymi prumami uoralnosoi i aprowiedliwosci,i dęenofé do takiogo foruułowania 1 ustelenia praw wasw wewnetrzno-krajowywh , teby pozistawazy w zgodzie z praw mit miedzynarodowy.
"zwykade prawa moralnosei i er rawi dliwosci, Ltór wónny określaé atosunki mi eędzy ocobami prywetnywi,
 nejwyerse prawa więdzy narodami"- mówił Harke w plerwazej oderwie Raly

Takis jeat znaczonie "dziakania narozkaz"
1 wydawania pxzeatg̣ezych rozkazów - w sprawio ienateina. Jest ono szeraze anizeli aama syrawa. "Zdecydowen $\theta$, finiake przejácie do karania za zbrodnie, pop cłnione w wykoneniu bezprewnego rozkazu, wywre z biegi en czasu zbawienny wizyw na rozwiqzanie tego,bardzo skomzlikowango zagadnienia w wจุwnętrznych przepisach prawnych wapózoresnych państw. Panujaç dzisiaj w bardzo wielu uatawodaatwach zsaade buekaz ności -swoiate rozwiązanie kolizji zachodzacej aieqdzy zachowaniea dyscypliny a joszanowanien og 6 ned noxmy ohronis eej uznene dobro - trudno uznać 20 zigodne z nakazem aoralnym".

Jelk wiadowo Lanstein przyjqc pazna odpowledzialnosc za rozkazy Haereagruype Bad, Jak wiadomo Ilanatain zanischaz wydania rozkaz $\delta w, k t \delta r a$ by zajobiegazy zbrodniom jego oddzit ZSW. Wina jogo jeet oczywiata -polege ale tylko ne złausniu prawa alo i na zàaniu nakazow moralnych, powszechnych dla wazysticich oywilizowanych Ludzi na sui ecie.Dobrowelnie
 tracąc tym anym prawo yaw odwozywonia ple do jej praw 1 oìyczajów.

## "iozatyan moi panowie, z Roaje wy iarzy sie to samo, co przećwiczę $z$ syank Polskģ"

Skowa te poskyeraz ilianstein od Mitlera na konferencji w Obersalzberg preed napaścię na olekę, ałowe stwierdzają ce zwlizack plenu napasci na Nolake (Pall Woiss) z plenam netesci na $2 S R R$ (Fall Berbarossa). Himo paktu o nieagreeji skrupulatnie przestrzogantgo przez zshir juz od 1940 roku rozpoczeto prygotowania do agresji ne Zwiazek Fadzier cki, a Pell Barbsrosaa ukonczony by\} zupunite z jocrątkion Liatopada 1840.Jak wynika z materialbw norymbcrokich oraz $z$ procesu przeciwiso lanet, inowi/praca nasza ogronic za sie wyZacznia do zbroảni popeanionych w Polsce, jednak z uwagi na fakt,iz ne terenie zerR Nanstein popoiniz zbroâniu wo wivle więkzaym rozmiarze, które byžy gzównym teastun oskarzenia, przedatawiamy w pobleśnym zarysia i tę s.rawe, opisrajac sie na sprewozdm iach z procesu i meteriakach norywberakioh/ Hitier wydał w grudniu 1940 zerzązenie nakazujqce ukonczenie przygotowan do agreaji do 15 waja 1541 r.juz wówezae ojrac wano plany gorjodarcze eksploatacji Zwięzku Radiziecki-go tworząc pod wodz Goerifh opscjalny aztab ekonomiczny a równoczeanis opracowywajq̣ pod kierownictwea Roschberga plan politycznej 1 goapodaroz orgenizacji obszarów wachodnich,werbując do plenów agreaji penstws satelickie.Dnia 22 czerwca 1941 bez wypowiedzenis wojny wojeks hitlerowalie zaetakowaly obarar 8 wiagku radzzieckiogo.

I tak jak w wypadku agresji na folske, tak
równiez w wypadku agreaji na ZSRR, decydowazy te game czynniki: interee monopoli niemieckich w zawkaanięciu bogatymi obazarami aurowcowymi i w rozgromienin jedynego panstwa socjaliatyoznego, ueturalnej bazy swiatowego ruchu komuniatycznego - zgodny byz z faszyatowskq̣ ideologią 1 praktykq, uwa ajaç ko inizm za plerwszego, simiertelnego wroga. Oozywisole,mimo nis zmienionego ze strony Miemiec charakteru wojny, zmieniz aieq rozmiar zbrodni.To, co Hitler "przecwieryl" ze awoimi etmiami w czeie kampanif w innych panstwach gestocowel jus juwnie, bez skrywania celow 1 metod, w ykivy akali nie mająccj porównania w dziejach wo bec zolnierzy 1 Iudnoaci cywilnej Zwiazku Radzieckiego. Byke to wojna na amierc i sycie, wojna dwóch panetwo kran cowo anrzecznych 1deologiach i trasci apolecanej.
"W Turopie motna zdobywac nowe obezary zasadaiczo tylko koaztem Roaji" - pisał Hitle r wein Kampf. Na konferencji z dnia 30 marca 1941 potwierdziz Hitler przed kiero enlezym korpusem oftcerakim, ze wojne ta badzie oznaozaza wojnę na smiere 1 gycie po ledzy dwowa wrogimi ustrojemi i nie bodzie mogła byc prowadzona metodami rycerskimi. Komuni styczni komiaarze i inteligencja bedzie zgzaamony, wytepio na, a dowódcy arwii maszą pozbye sieq wszelkich wahań.

Wiele, powazechnie juz zranych przez opinię publiczną a dolcuinentow swiadcsy o tym, ge planem Hitlere byze nie tylke rozgromienie militerne ZSRR ale i zogłade nerodów radgieekion po uprzednim wycianieciu z nich wazyatkiogo, co potrzebne byko monopolom nien1 elcim: po wykorzystanill niewolniezoy sỉy do pracy, bogaotw naturalnych, po zlikwidowaniu kiero vmiczej warstwy radzieciciej. zsRR miaz byc podzielony na obszary zejete 1 wiौtczone do ZGRR, na obazary trwazeg
okupaoji i kolonizacji niemieckioj, na obazar wyaiedie nia ludnoeoi polakiej, creskiej, ukrainekiej, biaioruakiej litewakiej, astonakiej 1 zotewakiej(Syoeria Zachodnia), oraz ne obszar przezneczony dla Rosjan, (oxrojona ezęse zwiqukowof Republiki Roeyjakiej).

TV. kempenil przeciwko Z3R月 sprawował Hen stein azereg odpowiedzialnych funkcyj dowódczych. - ocząticowo byk dowodeq jednego z korpusów Hecresgrupge Nord, ktory meszorowaz ne Dyneburg a nastanie na Leningrad, Jezioro Ilnế.15.7.41 korpus lfanâteina $z$ ate a oto czony i 2 trudem pezedarł aie na zachó, jo cyym Fianatein po aszerował. znowu ne wachód siłamil6 armil. Juz we wrzesniu 1941 roku, po dziazaniach na póznoacnyil odoinku frontú, frzeazedz na poǐuănie, obejmujec ve wreaniu 1941 roku 11 armie oraz 3-cią armię \#qgtexvika rdicunskq, odbywaja z nimi kawpanię krymaką.Oddzieky jego armij prowadzizy atak w kierunku
 na Kryalod 24-go do kofica wzzesnia). 26 wrzeania wojaka radzieokie zastakoweky dwome armiani 3 -ciq armie rumunakg i nielieckie siky, atakujące Krym masiaky wspomagac front. W czaale tyoh operacyj Manstein oaobiscie doirodziz dywizja ne miejece ohorego dowódoy.9.10.41 operaoja zakonozyła sie zwyeleatwem nionieckim i nastepnego on ia dywizje llen ateina ponowily atak ne essyrizoy Porekoy łamiac w kxwawyoh walkech opór radziocki 28.10.41. Dnia 16 1ietopada zejeto $K$ eocoz a 17 gruãnia zeatakowano Sewastopol. ty ty czasio wojaka radzie ckie wyladowały koło Kerczu in Peodozji.Na pórwyspie Keroz wojake nieniecicie recuoily sie do uoieczki, atak radriecili rozwijaz aie ponyolnis.W tej s ytuacji nastapizo
wysadzenie nowego desantu radzleckiego w bupatoril. Loe arnil Honsteina wisieł ne jednej nitoe, zwazywney ze prowadzi 2a ona nadel atak na Sewastopol. Zaciete walki o Krym roggorzazy na wszyot kich odeinkach, Niemey kontratakowali W kierunku na Peodozje odbijajac miasto, wo jaka radzieckie Igdowazy znomi kozo Sudaku, atebilizownz aie front kerazénski. Wojeka radaleckie przezamaky nastepnie front na odoin ku armil ramunckioj do yrowadzajac do kryzysu Lutowego.Dopie? po adparoiu ataku radeinolciego 9.4 . nows gizy niemieckie doprowadgizy do yrzezomu i gniazozenia wixk wojak radzied kich $(22 \cdot 5 \cdot 42)$. Po zwyciestwie na tym odoinku rauciz Ifen stein Wazystkin aiky na Gowastopol zdobywajac go nagzym atakium od etrony morza dnie $1.7 \cdot 42 . \operatorname{Dnia} 6.7 .42$ Manstein opuseiz Krym mianowany faraza?kion

IV Iistor drie 1942 roku oъejmuje Nenstein donską grupe wosjk Heereagrupge Don prowedzqo kampinieq gimowe 1942/1943, do Itórej równiez nalę̂a dziazenia yod Stalingra deins Byz to okres, w któryin znyeiqulaie wojeka radziookie pizezanaxy front $i$ otoczyzy 60-ciome aywizjemi 20 dywieji hitlerowskich pod Stali ngradem.Armia 6 zamknięta w. Stalin gradsie nie mogza wyiostae tie z kotza.Równoczeanie krytyoz na sytuacja gowstaza dla dowództwa hitlerowskiego na fronole kijowakim.äryzys pogzebiax się przez próby đzerwonej Armil przekraczenia Doifoe kozo Roatowa, co odciezo by amile hitle rowicsiena Kankazie. 29 atycznia OKH Kazało wycofac lowe akj dzo nieaieokie,front na ođcinku Kijowa nie mógł aie utrzymás. Otoxzona pod stalingraden 6 armia oarzucika kapitt lacjo, eby wizqzeć dywizje redzieckie inie dopuscic na oto ozenie eajego ekraydze pozudniowego Wahroachtu.llanstein wycofuje aie w ontatniej dosłownie chwili. Wojska radziecki
podchodzą pod jego kwatęre iw Zaporozu, zdobyweja Charków, docierają do Doica jod Roetowem, uaageruja na Dniepropetrowak. Wyratował sie wraz ze swymi wojakami dzleki welce armil Panlasa w Stelingredzie. Hitler wydaz rozkaz utrzymaní 1fnii Doíca za wszelkq cenę, aby zamknac zwycieaiękiej Aruil czorwonej droge na Baxkany i aby nie dopuacic do zmia ny attnowiaka Murcji, która mogª przyatqpic do vo jny. Wan stoin parł do natychmiastowej kontrofentywy,która jednak roz poezęza aie dopiero w lipeu. yod haporem Armii Czerwonej wjoka vanatoina mualaky sie cofnqo i opuscic obszar Dońca w kierunku na linię Dniepru. Pod nacigkium Armil Gzerwonej wojaka Fanstuina przegrowadzixy odwrót niszczac i pulq̧o pozotawiajac za sobg tylko puatynię. Broniąc linil Dnlegru nie mógz powatrzyinac atakóm radzieckich, które doprowadzizy do Bsykg ciaxitíy oswobodzenia «ijowa (5.11). Kontrofonzywa nieniecka(17.11) daka w wyiku przejsciowe opanowanie Zyto ierzq ale nie powatxzymazy operacyj okrężajacyoh w Kuku Dniepru.lenstein chcial wycofac sie na zachód, ale kiedy ritler nie prayzwoliz na to, zrzekz ele dow6dztwa, przekazujęo go g n. ilodelowi(22.4.44)

Tak po krótce przedstawia sie kariera wojskowa Kensteina w Kampanii prreciwko Zwiazkowi Hadzleckiemu 1 ne tym tle zbroanie popeinione proez niego samego i jemu podlegle jednostki gysinuje na wyrasistosci. Azternascie punktóv oskerzenio na 17-ścio( trzy odnoaizy aie do syraw polekich) - dotycza naatepujaoych Byraw:nieludakie trakto wanie 1 moráowaní jenców wojennych, nordowanie partyzantów 1.politruków Czerwonej Armí1,zmuazanie jenców do niedozwo lonfoh i niebezpiecznych prac, weielanie ich do formacyd wojakowych, ùywanie ludnoaci cywilnej do robót zwięzanych
z yraetme pro wadzeniem wojny i przymusowf wy byza luānosdi radzieckiej na roboty przymusowe do Rzeszy, niazczenie w casasie odwrotu dóbr gospodar zych, przymusowa ewakúacja ludnosoi wraz z bydzem, wydawanie ludnosei cywil nej 1 jenców ujętych przez oddzialy Mansteina jednostkom SD. Sinsatzgruppen, Sonderkommandos, celeil likwidaoji, branie udziału w dziele masowej ekatorminacji ludnoeci cywilnej a zwładzcza sydowskioj na terenach radzieekich, wydawanie, przekazywanie i wykonywanie rozkazów majecyoh na celu pordowanio ludnosci eywilnej.

Nigdy bardziej jaskrawo nie ujawniko sie prawdziwe oblioze rzekono apolitycznej armii hitlerowskiej, anizeli w czarie kanganii na wachodzie ,nigdy jasniej nie wystapiła aruia nhitlerowaka jako narzẹdzie realizowania polityki faszystowakiej, nigdy nie atazy sie agzywistyzv bardziej ocżywiete scisłe zwięzki pomiedzy faszystowakim przywodztwen
Rzeszy a korpusem oficerakiem Wohrwachtu.
Przed nejazdem ne ZGRR gydaz Hitler (6.6.41) osławiony rozkaz o komisarzach' " Kommisaarbefehi" podpisany przez Brauchitscha. Rozkaz twn dotarl do Wansteina rowniez przed inwazja na zsRR.Rozkaz ten jawnie podzegał zornierzy niemieokioh do atozowania barbarzyíakich, bandyokioh metod na terenie radzieckim. Wedle tego rozka u zwiaquek Radziecki jest amiertelnym wrogiem narodowego soejalizmu a wojako beỉzie muaiało zdecyduwan io tẹic sabotażystów, komuniatów i zydów. Nie nalez̀y aie liczyo z przestrzeganiem praw wojny i z ludzkim postępowaniem w stasuniku do komiearzy polityez nych - jenców wo jennych. Hie bedzie sie ich traktowac jako zołnierzy, bedzie się lch likwidowac wedle awoboanego uznania oficerów.

Rozkazy Jawnie wzywafqce do morderatw wychodzizy apod p1.6xa zarofino nejwyrgzych dowódoów jak 1 bamego Manstei na oxaz jeso odkolicnanych oficerów:
thr 15 atale 1941 u. WLecina kilke tygodni przed

 góry Juxyedykeje sqdów wojekionyoh, 1 हgelizujac repraje posz czugolnych of icarśw' 1 zołnierzy, atosowane wobec cywilnej Indiosci. nergestepatwe mpogo reyosobionych osób cywilnych nie poal.agaia juryadykcit máw wo jekowyoh...Podejrzane oaoby uase by 6 nismioconio costanione do oflcera, atóry zalfoyduje, czy anje byé rozstrzelana.... zaicazuje sieq katego ryosniw trzyase $w$ areazole oboby podefrzane dla ztwathevxvxvv atapisenia 1 ch ypasad sedn. So tam zobniez przopisy o "jak nelontrzejazya traitowaniu", a zwzaczcza o " mesowym gooie gentu do odsoni artelnóáci, jəteli okolicznosci nie pozwala je ne paybie myktycie winnych" - jak stwierdze radzieckie yotum pxucpyt seperatum w epravie aztabu generainego i OKy natproceate norymbersktin przeciwko głównym przeatepcom wojuhnyn. Rozkaz ten mówi dal ejz"Waraźanie postępowania przacim oficiaroan i personelowi wojakowemu za ozyny popexnio ne w. 2wiagku 2 traktowaniam wrogied ludnoaci cywilnej - nie jest obowiaqkowo nawet w wyadkech, gay cayny te stanowią feinoczónie gbrodnie Iub występki wojskowe. ."

Drin 17.7 .41 Gostapo wydało znamienny rozkaz: - Zadanden dowódoów gIPO i SD znejdujacych sie w Stalagac Seetoprzemled wazystrich jeneów pod względem politycz nym oras allminowanie 1 podaanie dalazemu "traktowaniu": a) luanotitow niecdpowiednich pod mzgleaem polityernym, krymi nelrym lub (ekirakolwiek innym, b) wazystkich tych os 6 b
które by mogły bý́ ukyte do odbudowy okupowanyoh teronów.. Dowodoy winni od razu dqżyc do wynalezienia tackich elemen tów Iiliedzy jencami, na których możne by się oprzé bez względu ne to ozy sę komunistami czy nie, w celu użycia ioh do expiogowania obozu 1, gdyby to byłi wakazane, następnie także na terenach okupowanych. Mależy dężyé stopniowo do wykrycia elementów,które powinny byc wyeliminowane spośród jeńców przez uźycie tego rodzaju szplegów i zastosowanie wszelkiego rodzaju srodków... Przed wezystkiar należy wykryé wazystkich wybitniejazych funkejonariuszy panatwowych i partyjnych, azczegónie zawodowych rewolucjoniatów.. wazystkich komiearzy Arwil Czerwonej,ifierownicze osobistosoi paffetwower.kierownicze oæ bistosci sektora przemyałowego, radziecka inteligonoje, wesystkich zydów i tych wszystkich ,co do Ittórych ustalono, se eq agitatotami lub fanatycznymi koministami. E g z e k u c j i nie nalezy wykonywad wobozie leoz w jego bezposrednim sęsiedztwie. .Jeáoów wojennyoh nale勿 w miarq moznosoi poddá speojalnemu traktowaniu na obszarach dawnego Związku Radzieokiego..."

Oozywiscie ¥øcznosc pomiedzy Komisaarbefehlem a instrukojami Gestapo jest jaena, podkreslic nalezy jednak ze pierwazy rozkaz wywaro wojako a drugi Gestapo, ze wapor prace pomiedzy apeojalnymi oddziazami Gestapo 1 Sipo a vo jékiem ciagnạo sio bodzie prze cała kamjanie przeciwko ZSRR powodując smierc milionowatuma niewinnych ludzu.

Naczelne dowództwo sił zbrojnych wydaje tavđy x0 zkaz :"Dowodzqey oficerowie dla utrzymania porządku na terenach im podlegzyoh muszą stosowac odpowiednie drakonski, metody, a nie domagać aię dodatkowych oddziałów wojak bezpieczenstwa".

Naczalne wiadze wojakowe xywalizuja z wiadzami ss w jalcnajbardziej barbarzynakich rozkazach．Dnia 8 wrzesnia 1941 r．wyãano przepiey o traktowaniu jenców radzieckich， w ktorych osytacy：
＂W ten eposób zołnierz radziecki stracił wezelkie prawo do tego，zeby byi traktowany jak honorowy zolnierz na pod staive Konvencji genewakiaj．，Halezy wydac rozkaz bezwscieqd－ nej 1 energicznoj akoji przy najminiejazym podejrzeniu niesui ordynacj1，przede wezyetikin w stosunicu do fanatyoznych bolazewików．Trak subordynacji，czynny lub bi myy ofó naleģy natychilast ziameć prsez użycie broni．．．．．Uzycie broni prgeciwico jeńcou wojonnym jest z reguxy zgodne z qrawom．．＂

Warto raypomiec，zo kiedy szef wywiadn niemiecke go zsprostetował przeciwio takim regulaminom（Genaris）atwios dzajac，íb stoja one w apracshosci z grawem i tradycja w jekows，Keitel，azel OKT ozwiadozyz wrecz：＂Zastrzeた̇onia te poczyalono wychodzqc z zazoz̀ enia wojny zycerskiej．W danyz wypadiku chodzio zniszezentefolatopo e a a u．Dlatego aicceptuje 1 popieram wyane zarzqdzonie＂

Chodzi o zniszozenle awlatopogladu．Zaplętajwy to zdanis albowlem akecptowaz je 1 poplerai w calej rozelagiosci róm Luz Mensteえn．

OKV Wyzaznio $\pm$ ni－dwuznacenie zelaca otosowarle terroru wobeo luanoeci oywilnej zSRR，w oadkowitoj zgodzlo z ifeolosia fanzystowske．壮daje roziraz pondadejacy（ $16,7,41$ ） ze＂Waźnq rzeczq jent zdewanie aobie uprawy z togo，zo \＆y cie ludzile w Frajech，itbrych zerzadzonie to dotyczy，nie me w ogele wertoeci， 1 te auatruaronie Iuanosol modilve jeat tylko pray zaatozowaniu wy jątiowej brutalnoaci＂．Zarza dzenie，o ktorym iowa poleca zabijanie zakiadników
w atoaunku 50:1 lub loos1, za jeanego zabitego Wiemca. OKW posuwe się do zaleconia mordowanie tekste kobiet i dzieci"jeẑeli przyozyni sieq to do zwyciestwan.

Ale wróémy do samego lanateina.Otóz ania 10.10 1941 dowodea 6 armil na wechodnim froncie gen. Reichenau wydaje wzorowy rozkaz do swoich wojsk, w którym gàesit
" Zolnierz ne obszarach wechodnich jeat nie tyiko wojownikiam wedlo ruguł aztuki wojenned, leoz takze nosi cielem nieprejedinanej idei narodowej oraz macicielem okruciañstw popełnionyoh przez zydowskich, pod-ludzi(jadiache Untermenschtuan) "Rozicaz gỉosi koniecznosc zemsty. War to sod ory boliazewicki ej musea byc zniszozone, jak rów lez bolarewicka falaywe aoktryne, celem bowien jost uwoinienie Hiemiec ôà nieb-qplecrenctwa bolazowiokiego.Równoczeanie rozkaz przestrzega przed zbytecznym i niewlasciwym wafik
 wýnienity(ausgezoiohnat) i polecil Brauohitachowi przeazac go do wazyatkich ariil, jako wzór.

Zo wzoru tego akorzyatał rómiez ilanstein.Otrzymaz go dwuktotnie, raz od Rundstedta jako dowódca Heeresgruppe sud(12.10.41), drugi raz w czasie olozkiej bitwy koło Jaszun bezpoarednio od $\mathrm{OKH}_{3}, 120.11$ 1941, jako dow6dea 11 armil wyatosowal do niej rozkaz, opracowany na pdastawie weorcowese "Reichenaubefehl". Oto on:
"Od 22.6 nex d niemiecki toczy walke na anierć i zycis przeciwko systemowi bolazewiokiomu.

Walka ta nie bedzi prowadzona w tradyoyjnych formach wedle auropajskich reguł wojennych, wy ácoznie przeoiwko radzieokim sizom zbrojnym.

Takte za frontem walczy sie delej-Partyzanol, oywilnie odelani "Heckenschatzen", napadaja pojedynozybh zolnierzy i
niniejsze oddziexai i ueiłujq grzeazkedzac neszemu dowozowi przy poriocy min 1 meszyn piekiolnych.Pozostali(w tarenie) bolezewiey treymaja w nlegokoju ludnose nyzwolonq od bolaze wismu poprzuz terror ugirujec prwez to sabotowac politycenc i poapodarcze uapokojanie kraju. 1 lony 1 fabryki ulegaja zndezczeniu a przer to zwaszoza ludnoś misat wydana jest berwegleanie na gzód.

Zydostwo Jest posrednikiem powiedzy nieprzyjaoielem na tyłach i walczqcyui jeszoze resztikaini czerwonych siz opanowako z ailnie. zbrojnyeh oraz ezerwonym kierowiotwom. Ono zxizaryyxakintwy nit w Juropie wazyatkie kluczowe punkty polityeznego kiarow nictwa 1 adminiatracj1,handlu 1 rzemieska 1 tworzy nadal zalą色k wazyeticioh niepokojów 1 hotliwyoh powstaf.

Zydowako-bolszewicki system muai bye raz na zawsze wytrze biony-IIfgy wiecej nie mote on wtargngé wisa emropejaka przestrzen zyoiową .

Zoznierz niemiedici ma zatem zadanie nie tylko rozbicia Iililtarnyoh sroaków wadey tego aystemu. Wystepuje on takge jako noaiciel pewnej idai narodowej i máciolel za wezystkie okruciehatwa, wyrzqdzone jemu i jego narodowi.

Fe Uke poze irontem jegzoze nis jeat brana doś poważnie Trzeba aię domagać aktywnej wapópracy wazyatkich zoinierzy

kich whóczqcych gie zornierzy 1 cywilow oraz przy zaejmo waniu( intfernung) symboli bolazewiokich.Kazdy sabotas muai byc natyohiast oupzacony przez podjecie najoatrzejszych kreków, wezelkie jugo oznaki natyohiliast donogzone.

Gytuiecja ty whoseiowa ojezygny stwerga konlecznosc wy hy wienia odeziazów g (zasob仑́w) krajowyoh i postawienia do dyspozyoji ojezyzny mozliwi wiclkich zasobów.Szezegolnie

W: nieprzyjacielsicich miastach wielka ozeso ludnosol będzie muaiała giodować. Mimo tego nie wolno ze tie rozu mianej humanitarności, rozdzielso pomiedzy jenców 1 Iudnośó,o ile nie znajduje sie w słusbie Wehrinachtu, niezego a tiego, co oddaje (nam) ojozyzna dzieki wyrzecze niom.
 zrozumienie koniecrnosci twardes pokuty Zydostwa, duchowego nosiciela bolazewickiego terroru. Jest ona koniearna rómie dlatego, by dławis w zarodku wazelkie rozruchy (zrhebungen) zazwyezaj wzniecane przez Zydów.

## 

Jest zadaniom dowódców szystkich stopni, atałe budzenie awiadomosci sensu wryóxczeaned walki.lusi się zapobiec temu, żeby przez bezmyelnoso wapierako sie bolazewioka walkę ze frontem.

Od niebolszewiokich Ukrainoów, Rosjan 1 Tatarów nałeży oczekiwá, źe aif opowiedzq za nowyin-porzadkiean. Brak udziazu licznyoh, rzekomo antyradziecicioh elementów musi ustąpió jasnej decyzji do aktywnej wspózpracy przeoiw bolszewizmowi.Ten gdzie ona nie istnieje,winne bý́ wynuegpna odpowiednimi zarzqazeniami.

Dobrowolna wspópraca przy odbudowie zajetego kraju oznacza absolutng konieàznośé dla osiagnięoia naszyoh gospoderczych i polityeznych celów.

Jej przesłankq just sprawledliwe traktowanie wazelkich niebolszewickich czeaci Indnosoi,ktore po ezeqei bohatureko walcryzy cakymi latami przeciwko bolsgewizmowi.

Panowania w tyin kraju zobowięzujo nas do oaiągnięo, do aurowosci wobec siebie samych i do atawiania na dalszy
plan swe oaoby:Postewe kaźdego zoanierza winna by 6 stale obserwowana. Ona uniemozilwia nieprzyjaclelskg propagande lub daje jej puncty raczeplenia.Jeali zołniarz zabiera na wai chłopu oatetnig krowe, świnię lub ziarno sievme, to nie moźe byé osiagnięte okywienie goapodarki.

Przy wazelkich przedsiewzieciach nie rozstrzyga chwilowy aukces. Wrzystkie przedsieqzięcia muszą bye wobec tego próble trwałego działania.

Trzebs wymagá szanowenia zwyezajów religijnych, zwła szoza mhometańakioh Tatarठ́w......."

Przytoczylismy prawie caly rozkaz
Manateina, gdyz zawiera on prawie caze wy nanie wiary tego generaka hitlerowsiciego, tiumaczącego sieq przed trybunazem, it nie miał nic wepoznego z polityka, Przytocry 11 any jo dlatego, te jest on niejako jego kodekaem poatę powania.Na podatawie tych rogkazów wzywajacych do mordu elenent $\delta w^{\prime \prime}$ bolazewickich" pozbawiono zyoia ne obszarach poaleglych Manateinowi dziesiątici tysieqcy luazi . Dokumenty mówiq o atrzelaniu komisarzy po wzięciu ich do niewoli, dokumenty mówieq o mordoweniu pertyzantów, aokumenty mówiq zatrudnianiu Jeáców wojennych przy budowid uioonien, wyabywaniu min i innych niebezplecznych ala zycia pracach, dokumenty mówiq a tworzeniu z nich odaziazów wojalrowyoh do prac fortyffikacyjnych, doikumenty inswia o zbrodniach popełnianych przez jednoatici podlegio Mansteinowi za jego wiedzq, rozkazem lub przyzwoleniem.

Likwidowan ie partyzantki radsieckiej pfzeprowadzano przy pomocy metod sprzecznych z prawem i poczuciem ludzkose Hanstein aam, Iub jego podwładni, wydaweli rozkazy przepro wedzania kroków odwetowych i represyjnych przez rozstrze liwanie tysiecy niewinnych ludzi. Mianstein sam, Iub jego

$$
\text { \& }-230-\quad 3
$$

podwladni wydawali w rece sinsatzgrugpen ludnosc cywilna
1 jenców 1 razem przeprowadzeli akcje likwideoyjne na wipolnym terenie operacy jnyin mordnjec Iudnose radeieeke, Zydów, Cyganów, unyalowo chorych,oraz wypleniając plemię Krymezaków, Jako piv przynalezne do rasy zydowakiej.Krwię, cierpieniami astek tyaiecy, zniarczeníem krajn znaczyz sieq pochód armil Maneteina, i to pochód w. obie atrony: w ezasie ofenzyw i w casaie odwrotu.

Hengtein wepózdziazal w mazowel eksterminacj1 cywilndj ludndsci ZSRR i to jest jego nejwiekssa zbrodnia. Operujgca na jego teronie finaatzgrupge D zgaadziza ga jego Iniojatywa, poinocq lab wiedga 90.000 ZydómiJest egrawa ndowai niona sceska wapozpraca tyoh epeejalnych jednostek (ineetz gruppen, Sonderkomandos Sipo i SD) z dowództwom wojeka. "Krwawe Bote Marodzenie w Symferopolu" na Inymie jest tylko jednym $z$ przykładow tej wepópreoy. $z$ inicjatywy Manateina-jak to udowodnlı przewód w procesie przaciwko Binaategrappen 1 proees przeelwho lianetainow - mieno wymor dowac symferopolakich Zydów. Zarejeatrowano ich 1 pod pozo rem przeaiedlenia zazadowano do aut, które wywiozzy ioh za miasto, na gmicre.1uz raport $\approx 15.11 .41$ prewwidywaz etrace nié 10.000 Zydów.Zamordowano ieh'blisko 12.000.Jednego tylko onia stracono w Symferopolu 1140 osobb. W akcji mordowenia Krymekiego ylemienfo Krymesaków zginęzo ioh ok. $6000,0 x a z$ 8804 Oyganów i 7.640 Zydow.W olagu jednego mieaiqce zgªdzo no w tun apeaób 20.000 ludzi. Kieay wojska radzieckie przepro wedaiky desent, w supetoril sybuchzo powstanie. Krwawo je stzumiono. iedzy innymi wysadzono w powietrze ok. looo party zontiow zabarykadowanych w hozeld, a odwet za powatanie ggładzono 13.000 yartyzantów, illanstein sam wydaz rozkraz
zebrania 1 rozetrzelania całej ludnosol węakiej w wieku pohorowym. Reportowano inu równiez o rozstrzelaniu wazyatkich Zydów ilelitopola (13.10.42), o rozatrzelaniu 8000 Zydów Meriupola(29.10.41), Wiedział o zagładzie zydów Peodozji w ilosci 10.000 oeób, 0 likwidacji Zydów w Bakozyeeraju ( 25.22 .42 ). Otreyana raport o rejestracji, mapietnowaniu gwiazdą 1 skomasowaniu w getcie oraz o rozatrselaniu 400 Zydów w Chereonie(12.9. 41), 0 1ikwidacji Zydów w. Nikolajewie (15.9.41), urzyjeiz do wiadomosci rapurt o konieoznoaci przyepieazenia livi ideoji zydóm w kerazu ze wzgledu na... truanq sytuacja aprowizacyjng 1 obawe wybuchu epidemil. yiedriex o tym ze sinsatzgruppe "D" meldowaza na dzien 16.4.42 iz Krym jest wolny od Zydów. Ha jego konto mozne tez zapiase potworn liczby zamorodwanych przez te spec. grupe - 1- 10 2.20.41-35.782, co $25.2 .42-86.632$ zamordo wanych osób, w wlekszej czesoi Zydów.

Thasowe Likwidacja odbywaza sie pod kryptonima ai, tek dobrze znanymi w thropte, a przyaajmiaj w tej jej csesci, gdzis miszy ono zastosowaniea "Umsiadung "nugesiedelt", "Ju confrel", "B harialung", "Best1mieungsgemalase Behendlu ng", "weitere Behendlung" itp. Podobne zamaskowanie akcy j wyatepuja w raportach SD o przeyrowadeangch za wiedza lub pray inicjatywie fansteina akcjach preecivko partyzantom 1 luanoeci cywilnej : "Durchkaminen", "Befriedigungaaktion" itp, o alkojach w Kitórych mordowaho wiecej niz 100 osób, gdyz te powniejaze nie potrzebowaiy laskowania. takich pomilajszych egzekucjach repreayfnych ubtalano tylko pro porcje, które wabazo aie od $3: 1$ - do 100 :l., przyezem rozetrzeliwano nawet w wypadku, kiedy okazezo się, ze faict stanowiacy podetawe do xeprebji nie mial wogóe wiedlaca.

Bez powocy rinstoina nigay by sztab gospoderczy Coeringe lub orgenizacja Sauckla nie wykonazy swyoh zadań exaploatacji kraju i rekrutacji preyuusowej do prac w Rzeazy. Bez powocy Hansteina nigdyby oddziazy ss nie zlikwidowaky getki tysięcy istnion ludzkioh.Jeat rzeezą niepodobną grzedatawic w Króciutikin szicicu, nawot pobiernie wezystkioh zbrddni, zs które ponosi on odpowiedzialnoec, ateraliamy ${ }^{4}$ aie jedxpie soharaktoryzowac je po krótce.

Wydawac by aie mogzo, ze hie zoga one znalet 6 ueprawiediwienia, eni obrony-Tymezasem obroncy Irsnateina znslezli ueprawiedliwionia dla wazyaticich przeatepatw.

Traktowanie jenców wojennych?-Traktowani byli
dobrze i zgodnie z pramem.Otrzymywall w obozach wiecej kelorli niz ludnosc niemiecka $w$ Hamburgu w rok po okupadji (obrones Leverkthn). Sulertelnoso wobozach byia znikoma, selekoje jenców przeprowadzało SD, a nie wojako, jozatem byio ich tak wiele, a trudnoaci obiektywne tak gnaczns, ze musiazo die to odbic na ich atanie. 3 tosunek do jenców radzieckioh uwarunkoweny by atoaunkioll đo jenców niemiec kich w 2SRR, kt6rych rzekomo rordomano (Faget). Paget
, w nyal swej zagady, tak jak w eprawie polakiej, po yros przerzuce odpowiedzialnose ne Zwiezek Radziecki, roówiąc np.० Katyniu, jako o zbrodni radzieciciej, orez stwierazaj ze ZarR nie podpisal konwencji o jencach wajennych a wiee nie stosuje aie ons do niego. Rowniez Manatein trumaczy Wypedki zzego, obehodzenia aie z jencami tadzieckimi rzeko mymi zbroaniami pope?nianymi na z zniarzach nieaiecich przez Rosjan. Wedle obrony uzywanid juncow do prac takich do jakich uzywaz ioh Hanatein jeat zgodne z prawell, przy czell obrone powoluje sie znowt na fakt podobnego postapor aia wadz alianckioh z juncaini niemiecrimi, joat iohodzi ni. O wyoiagenio 1 rozbrejanie ain.

Mordowanie partyzantów?-Paget ostro atakuje osicarzonie. Prawo narodów, wedle niego, stawia dziazelnosd partyganokf poza nawias praw wojny, albowiem nie przeatrze ga ona tych praw i obyezajówillojeko regularne ma prawo przedeiebrenis wezelikich sroakす\% oelem zapewnienienia sobie berpiecrenstwa, $z$ bren em i rozstrzeliwanien zakzed nikow wascznie.Pasat proponuje, yzecz znamienna, powozanie na swiadka pewnogo generaza brytyjakiego, celem dawladeze nia, że są to przyjęte powazechnie, równiez w woje u brytyjakim formy walki 2 partyzantika, Hic nowego oczywiscie ale, jak juz stwierdzono na tym rocesie, dwa bezprawla nio stanowia jeszcze podstawy do przyjzoia ioh za norue prawa.Tyle, ze obroficy angielscy, broniqc $\%$ ten spos 6 b metod hitlerowekich, bronia tyil samy hetod imperialistyo nyoh mistx armil brytyjakioj, a to $z s$ aq one te same, nie wymaga koilentarzy.Paget ze azczagólng lubosela powo łuje al na doawiadczenie wojenne aliantów w wojnie przeciwio Rzesty, ale tym razem nie ma raoji.Ni wolno nikoinu utożaamiac ezynów dokonanych przez wojaka alianoki wepramiediliwej, obironnej wojnie, $z$ metodemi faszystowski go agresora. Paget i inni obroncy utożaeniaja je. Traktujq prawo narodu do obrony swaj niepodegiosei i po proatu bytu narodu tak samo jek rzekome prawo do jodboju 1 eketerminacj1.pla nich partyzantka radzlecka jest bezpramiem, a zgodne z prawem jeat berbsrzynakie tepienie Luanosci cywilney dia" zabezpieczenian spokoju armij napastniczych ravzzeysiz niosqcych cazkowita zagzade. Wychodza oni z jakioja potworned zasady równosci celóm wojennych. "dako zonterze - mêwi paget - muaimy aiẹ
wezué w położenie Niemców.To, co eeqaziowie cywilni tylko z trudnosoiq̨ Mogą zrozumiec, to zołnierze zrizumieją z jewnc scią". Czy nie jeat to próba etworzenia sobie alibi, czy nie jast to gios tych, którzy gotując nowa wojne swiatu, zdajq sobie doakoilale sprawe, ze n i e mio in a jef bedzia prowadzic innymi, niz hitlerowskie, metodami?! Paget nówi, zo jest faktem historycznym azerzenie nienavisci w czeele kempanil na wsohodzie, ale "Niewcy mówilio bolszowiznie tak aamo, jak alianci o hitleryzmie"Zreszta zasady zawarte w. osławionych rozkazach mordu sq, zdeniem Pageta, słuszne i celowe, tak a amo jak zagrà̀anie karq. siílorci.Czyz siaonhover niewydawał podobnych rozporządzen? Srodki zapobiegawcze, stosowane wobec osób niwwinnych se częeto jedyna metoda przeoiwdziazania.

Bkaterminacja Zyasw? - Armie nie miała a tym nic wapólnego, a poze tym liezby sq przeaadnie wielkie bo, wedle Pageta, chocby zs względów technicznych nie można by było w taik krótikim czasie zlikwidowac tak wiale oaób. Jderez wieo wogólo wo na mówie o "masowym" tepieniu Zydów? Zeznan ia swiadków aq stekieni kłamatw (mowe o zeznaniach akazanych w procesio przooteko pinsatzgruppen i zeznajaccych w prooesio hamburakim), llanatein zas nie móg wiedziec - wazysikin, an1 wydawac rozkazów sprzecznych z podstawowym dyrektywain dowóaztwa. Paget uzywe ciekawego porównania: "Gzyz mozna od pasterza,któremu powierzono opiekę nad trzodę, wywagac, ażeby nie troszczył się o te zwierzęta, Ktore odaano pod jego plecze, wzglednie, zeby wyatẹpowax przeciwio wiascicielowi powierzonych wu w opiekę swiorząt, skoro ten własciciel wydajo zarzqdzenia dotyozace postejpowe nie ze zwiorzetami"?. Zapouniaz tylko dodac, ze nie chodzi tu o Zagodne owce, lecz o dzikie Krwiozercze bestie hitlerc

## 235

wskie, i \&e obowiqzkie ozłowieka któremu ktos przykezuje opleké nad t a $k$ i in etadeal, jeat odmówienie poszuzen stwa, lub cazkowite njarzimienie atada:

Cós wiac delwnóro, ze, jeali miasowy mord 1
przesladowania nle eq w oazach bry ty jekich adwoketzw rzestspatwem, nie jest nili ani deportacje ne raoboty pfoy uiow do Mienied, ani przymueowe, niebezpleorne, Bprzeczne z poatanowioniami prawa wojunnego i obyczejam wofernyini zatrudnianie jeneów-1 osob cywilnych, ani puathazenie ktdu w ozosie odwrotu 1 zamienianie go w bezluana puatynie. Wazystko to ugprawifaliwia obrona Konieoznoscia ililitarng. Obrona stwlerdze za niu mozna míw wog6le a pracy praymsowef w kraju, gdzie iq wpromadgiz read, and o niazoreniu urzqdzon urgytacznosoi publicznos w kraju, gazif atanowia one whanoec panatwa! :Alianci bombardowali mifaeta ni miackie i Iudnosc oy ilna, w.a日myiu Draznie pologio ra akutak ataku powi etrznego przisazo 200:000 1udz1, z iņojatywy Churchilla zeinęてo tyeleqce Grancus $6 w, ~ c 6 \%$ wiec dzivic aie Franateinowilpeportacja do pracy w Rzeazy nastąpoka, weale obrony, na skutak gniszozenia przez ellantów rezerwuaru ali do pracy-a wis to ellamel winh1, nie?Nierczonie zi mi radzieckiet?-A Arnia Czerwone nié niazczyle w czrele odwrotu?-zapytuje naiwnie Paget, zapohinajac ze niezczyka o w ó y krejs y ełueanej akoji powetrzymenia benayckiago nepedu.

Prgymusowa ewakuecja ludroeol w oragie odwrotupObrona twierdzi zE dzisło aie to na skutek konlecrnosici wojakowey $4 \ldots$ die dobra eamej Iudnosel. cós ge ne tereni jednef arinit ewekuowano 433.000 ludzi, nai terenie innej w przeciagu 15 ani $-18.000,79.400,13.500, \ldots$ ze ten sam

Hanatein , Htóry w swym azawetnym rozkazie przestrzegez zoきnicrzy preed zabieranien ostatniej krowy chzopu rozkazy wał, aby wyileś6 do Rzeszy " ostatnią krowe Stalina", cóf te no wsohodnim braegu Dnipuru atw rzyz on obszar puatynn te retrudniał neswym terenie dそieci, kobiety, nawet cięar ne, przy pracsch aka frontu, zapotrzebowywajqc 300.000 osób cyudinych do prec nad umocnienlami - wayystko to byio elusgne 1 celowe, bo słuťyio zwyoiestwa. Ale.. cay felmu zwycieatwu- to dla angielszied $h$ adwokatów wydaje sie byc obojetne.A fioke jest to tylko obojetnosc pozome, 1 pozorny formaliza?dzy nio nie kryje sie poza swiatnymi formalnie atakami obrony na zarzuty oskarzenia? Hoglibyatny tak twiordzio, giybyany nie wiedzieil \&e nié pierwaga to i gapeme nie oatatnia próba obrony nie tylko zbrodniarzy hitlerowskioh, ale semej zbrodntiézej zasady.

Historia obrany Mansteina jest niestety hiato ris̨ "oczezczania przedpola przez przyszzyoh agresowrow"jak słueznie etwierdeiz Jerzy Sawicki w awym artykule Nowiny Literackie War szewa $\mathrm{nr}+16$, str $3 /$,obrona Hinsteina jest obrons wảaehego atm owiaka, węame j pozyoji elementów agreaywnyoh, militaryatye nych na Zachodzie, rrygotowywenies takiej inte pretacji prawa narodów i praw wiasnego kraju, Która by üaprawiedliwiaza i samq wojne, jef napastnicey charakter 1 rzekoma prawnoáó popẻnianyoh w jej toku zbrodnu.

Wyània Henoteina do egaz sie zerówno rząd poalki jak i rząd radzleoki, celem osąazenia go ze zbrodnie popeznione na ich terenie wobec obywateli, tych wasnie pañetw, al bowien , przyznac trzoba nieco dziwnie wyglada, ze Ilanazein ataje przed trybunazein brytyjakia, chooiaz nie obwinianio go za sadne czyny popeznione wobec obywateli brytyjakich, a wyłacznie o zbrodnie w crasie xampanii w Polacei w zsRR. Gdy Amerykanie rozpoczeli pxzed przeazło rokiem proces generazów przed swoim trybunazem,równiez domagali aię od Anglikow wy anis lianateine, ale is tym wypadcu zastosowen metode zwloki oswiadczajec, ze sędzio go bedzie trybunaz brytyjeki.Równoczeanie reakcyjna presa brytyjeka wazezęke osoblivg kampanie o r z e c 1 w k 0 gqazoniu Wanateina, nazywając go a wojakomym,który po za bwym zopnierakim - bowiazkiem nie poperniz zadnego przestegstwa" i oatro prseciwatawiagac gie ewentualnemu wydaniu llangteina wkadd radrieckim-Tygodnik "ticonomist"/cyt.ze Przekrójnr.235, 9.10.49/ ocwiadczaz wręczi"Wydanie jednego z nejzdolni $\oplus j$
generalów nieuieckich 2 wi qzkowi Radzieckiemu nie as sie w saden gyosób pogodzí z niemicokim wiǩadem na yzeoz Zachodu podcras ostasniej "zimned wojny". Menstein powinien Wiostatec nosci atanąc przed bry tyjokin aqdam, gayt byzoby politycznie niewokazane wydao go Rosj1".

Czy nie oznacza to, ze postaniono go przed sądem diatego wıasuie, w o s t a t e c $z n$ o s c iPDodajmy, że kilku znanyoh zwolennikow porozumionia 2 nacjonalistami niemieckimi (fiddel Hart, urray, Gollancz, Stokes) zwróoiko gie z lietem otwartym do redakcj1 "Times"/za Przegląd Zachodni Poznan rok V nr. S/ 10 str 254/ oswiadczajac, is nie rozstrzygajac kwastli winy generazón nienieckich, ich zdani eni, jegt rzeczą ni goang zwyoigzob́w, aby w ten sposób obchodzie aie ze zwjoieqzonywi w wiele let po zakonczeniu wo jny.A wieo - taktyke zwLekania z procesem laiaka w prakty co dozrowadaic do zwolnienia tej grupy generaióv jaka atange miala wraz z lanatuinem grzed sądou wo3jkowym

W kilka wiobiecy potem pisaz "Sunday Pictorial" /Przeglad, str. 254 /że bliski proces nie może byo uważany ge przejaw sprawiedliwosci: "Ten zewstydzający wypadek Jest po prostu typowym kryty jakia gkendalem..... Przyznajoie te po exniliscie blęd wielki, 1 odwozajoie roces.Uwolnij cie tych przoatejoów-okazoie troche aaaki i roządku.. Nie choevy juz wieopj niemilckioh męcronnikôw. Tym mniej niess częsliwy swaat powojenny pragnie nowego dramatyoznego aictu zematy, udrajowanego w uroczysty ceremonial procesu gadowero".

Prawdziwymi wyrazicielani tych sfer, którym niezwykle zalezy na obronie zbrodni faszystowakich byli iudrie, ktorry zbierali w Anglii plenigdze ni fuadusz
majecy zapownic ansteinowi obronę znakoaitych adwokatūw angielskich.Fod ogidą Churchilla, lorda de I'Isle,lorda Bridgemana zebrano ze składek 1600 funtów, preyezem sam Churchill wozaciz demonatraeyjnie 25 funtów. Ohurchill który w pazdzierniku 1948 roku powiedziaz w Izbie Gmina "Ze wazyatikich mozilwoaci zadoǵáuczynienia, zempta jest nojloartomiejazs i najbardziej uciązliwa.. Nasza polityka muei odtą pola gac na zapomieniu minionych zbrodni i oarop nosci...Bez czynnej wsyín 1 lojalnej wapozyracy Niemeów ni moze nastqjí uzdrowienie Turopy". Oczywiscie miak na myali nacjonalistów z zachoanich Niemiec i kapitaliatyozna antyradziecka burope. Ton domonotracyinto zb-wrany funduaz obrony hanateina wyolak nawst jubliczny sprzeelw uinistrs spraw zesranicznyoh Buvina, xtóry odpowiedział Ohurch1110wi w Irbie Gmina/ wodle JUNA Preasectelle des.Schwelz.Lareal. Comeindebundes, Zurich 16.YII $1949 /$

- To co mie napeknia troska, to fakt, te skazano wlelu zoznierzy, kaprali 1 podoficerów, waieazanyoh w te gy rawy, podczas gdy, ozego nie moge zrozualeć, pewnein znany maṽazazek polny (Hanatain - uw,nasza), o któryil twierdzi aieq ze w kazdym wypadku wydawax rozkazy, ni ua byc za nie skaza ny."

Tak mówiz Bevin, przywódca Partil Iracy, przeciwta wiajqc sie Ohurchillowi, r2ywódcy konserwatyatów, ale grzywódca konserwatyatów, za funty zebrane weró́ reakej1 brytyjakiej, wynajaz dwóoh znanyoh adwoketów, czzonków bevinowakies Pertii Pracy i poekaz ioh do Hamburga, aby bronili geneaka hitlerowakiego. Tek wyglada rzeczywiatosc.

Adwoketami ty 1 byli : Reginald Paget, ozzonek Izby Guin $z$ ramienia Partil Pracy i S.C.Silkin ayn miniatra
plenowania.Adwokaci nicuiecoy latarmdur(obrońca norymberaki)
1 Leverkahn, gnuwca zrewa 山iedzynarodowego oplaceni gą róm nier pises nejonulietyerne orgenizacje niemieckie i korrye tejef $z$, polocy fachowej b. niewieckich generazów znajdujęcych tię ne woInosci. Ockarzycielami bylis A.Comyne carr, który bryz bagioz w rocesie przeciwio jeponakim grzestepcon woj mim, w Tokio, lyyn Jones, czionck Izby Gmin i prezes Towerayetwa Brytyjako - Folskiego w Hondynie, poaiadajacy doswiadczenie procach norymberakiego oraz Honig, Dreper i Smith.

Jakini, ogólnie biorqc, metodami poakugiwała ele obro na zarf́mo w eprawie polakied juk i raçzieckioj, a zwikezoze adwokeci angielacy.?

1) nwestionowali ani sama zassdę trybunazu i stakoweli jego podetawy prawne noguje maczenie "kodekeu norymberakie go" I pryekresiajac te wazystkie ogiagnięcia w dziedzinie tworzenig, wopózczernego iniedzynarodowego prawa,które przokraczały rany dowojennych kodekaów
2) Uenawali dziakanie ne rozkaz wyrazy jako cazmowicie usprawiediiwlajęce nawet jesil rozikaz wzywaz do pogeznie nie czynów syrzeoznych z prawein kajowym ezy iniedzymarodowy
3) Zaprecczali prawdziwosci dokumentów i zeznan traktuja je jako minylone, fantastyczne lub przeadne
4) Tractowali na równi prawo agragora $z$ orawem narodu bronieqcego swej woinosci,czyny poyuknione prze\% woajka hitlerowskie jako akuazną obronę narodu lub konieoznose woje tow
5) Uঞnewali mordowonie zakそadników, partyzantów, Iudnoso: cywilnej, terrax, represje i masowe zniszczenia - za sXsuzn 1 zodne z prawem
6) Pazszowali fakty Bistoryczne i przeczyli zeznaniom poinijając lub zmi aiajq̨c znaczenie przytaczanych dowodów
7) Negowali odpowiedzialnosc thansteina za ezyny podle głych mu jednoatek, grzedatawiajęc go jako honorowego zozni rza
8) Ale grzede wszyatkim, i to jeat zasadnicze, zarówno w sprawie polikiej jak i radzieckioj,wyatępowali jako oskarżyeiele obywat 11 radzieckich $i$ poalkich orag polaki i ZghR zwalujqe caka wing na nie i na ioh Iuanose oras powołująo sie na doswiadezeria wojenne anglo-amerykenskioh arinii i na metody walki stosowane przez wojska brytyjskie utožeamiali je $z$ in todami hitleromekimi

Ich obrona byia atakien ne podstawowe prawa łudzkie, na jodstawowe zagady prawa narodów,niewygadne dla iifyerialistów anglosasakich,wiatzace im rece w ich zamiarach. Ich ohrona była jednak tyliko jedrym $z$ ogniw ataku na te zesady, trwajacego od pierwazych zaczętków foriaułowania zasad illedzynarodowego prawe karnego w czarie wojny.

Nie wchodzqe wizozegóy, co do których istnieje obfita literatura specjalna, stwierdzic nalez̀y ze atak ten rozwijo de nagtepująoqz Juz w ozasie tworzonia zasad prawaych pozwalajęcych na keranie gbrodniergy wojennych, pmielictórzy przedstawiciele Zachodu usizowali storpedowac powstanie ingtytucji Miedzynarodowego mxybunazu Wojakowego 1 ustalenie kodakau mi deynerodowego prawa karnego.Po powstaniu MPW, w czasie proceau norymbeski ego i bezgosredntc po nim rozwinięto generalny atak na wazelkie jego podatawy 1 działalnogc. Maatępnie Ambrykanie rozwbili nargędzie sq̨aze nia zbrodniarzy wojennych, likwidujęc ITT, w celu swobodne
nego, nikontrolowanego dyajonowania olbrzymia iloscią dolcumentów 1 alateriazów.Orzecznictwo poezezegolnych trybu nazów amerykanakich 1 angielakich $w$ sqrawach o zbrodnie woje nne zaderza odtad wyraznie do obalenia 1 to cazkowitego winy hitlerowców.

Wyrok norymbersisi $w$ sprawie aztabu generslnego
1 oktl mówiz \&e generakowie hitlerowsoy pepłniali streazliwe zbrodnienstahowia one hasbę ala uczciwego rzewioska wojennee Bez ioh wojekowego klerowictwa agreeywne ambicje Hitlera 6 Jego naziatcwakich popleczników pozostaxyby w aierze akade mickich rozważań i nie miazyby naetepstw".."Wislu z nich nerazizo na pģ iowiako obowiqzek posiuzzonatwa zolnierza wobec rozkazu wojskowego. Joteli to ma siu yc ich obronie wołaja, 咳 sZucheli rozkazugjezeli stawia aię in przed oczy okrutne zbrodnie Hitlers, $z$ dowodami, zewiedsieli o nich móvia, że odáówili posłuezènetwa. rawdi jednak jeat, że brali udziax w dokonywaniu tych preestepstw, Iub mileząo byli swiad Kami popernienia zbrodni w tak wialkiej skali i tak odrazaja cych, jakieh fwiat dotychozas nie widziax.To należazo powie dzia6..."

Tymezasem w azeregu procesów astalono zs zbrodnie te nie zbrodniami: Opracowsno ne podetawie Jerzy Sawicki Agresorzy cozyezczaj przedpola Nowiny iit frackie nr. 16 , Marian Mupsicat i Jorzy sawicki spiack Agresorów Nowiny Liteaa rackle nr.46. Marian Juvxuk Muazkat i. Jerzy Sawicki Jeszcze Jeano rozozarowanze lowiny Literackie $n x$. 9 oraz A.J. Kamifaki Obrona polityozna przeatejośw wojennych Przeglad Zachodni nr.9/10 / Dnia 19.2.48 Wojakowy Trybunaz Amerykaniah gedzqcy 12 generax́b wydał wy rok orzekajqoy, \%o partyzanci wel czacy o wyawobodzonio swego kraju nie woga korzyetac z uprawnion strony wojujaoej. $\bar{H}$ w razie ich ujecia nieniecka armia okupacyjna mogła ich traictować jako szpiegów

1 rozatryeliwaé na ini jecu... Sq̧ uwaza, że jekakolwiek byza przyozyna wojny i bez względu na to, czy można jq uznad ze skuszną czy nie,podbity naród musi sieq atosowaé do przepisóv oku acyjnych prawa miedzynarodovago"

Czy to nie oznacza porbawienia prawa walki o wolnos w yppadku najazdu na kraj nie daje agresowrowi wygodna brof́ do ręki.?Czy nie oznacza to jodnak także praktyos noj likwidaeji akutków prawnych i faktyeznych, wypzy wajacych $z$ wojny napastniczej dla napastnika? tym samym procesíe stwiordzono, 玄e "weale obeonego atanu prawa mieszynarodowego kazda wazaza okupacyjna moze w eelu zapownienia swoich interaów brać zakładników i w razie niespełnienia waruniców, dla Których byli wzięci, rozstrze laé Loh"Okupant ins-jice równiez prawo wyeídiania Iudnose z nieepokojnych miejscowosci, ograniczania zywnosei i zniazozonia nieruchomosoi na miejecu popiz nienia przestę atwa. Zakradniksw 1 Ludnosc cywilna można wedle gędziów ainerykanokiech rozstrzeliwac nawet bez sędu, "jeżeli azybkosc rozstrzelenia nakazana jest potrzebg chwili"

Wprawdzie zabijanie niewinnej osoby za cayny dru gich oươb jeat ozymś odrazajacym, jednak sędzian io emery kanacy ustalaja zasade, 良e jest to czyn prawny albowiem "takijest pośalowania godny stan obeonego prawa". Wedle tych postanowien zburzanie i spalenie Warazawy jeat czyn legalnym i eluaznym, macowe rozatrzeliwania- usprawiedli wione, a tepienie hitlerowakich okupantów 1 zdrajców czynem praeatepczym. lontgomerry Belgion $i$ A.Desgrangea W swoich publikacjach wyznaja te samą tezę ruch oporu jest zbrodniq a kollaboracja enotat!

Oszozarstwa intetsne przez obrone lub rzeozoznewów na wieani6w hitierowekich obo zóm koncentracy jnych, gwolnienie Ilse rooh, "jowozyni g2own, 2wolnionie czorowych generazóm hitlerowskiej arnili i hołubienio loh w róznego rodzaju orera izacjach 1 biurach $i$ gatrudnianie na uày tek wywiadow i eatabów (np.ltalder i ouderian), knmanie w obronie dow 6 dobw, których wojeka spuetoszyky cake kraje siejac wazcdzie inord 1 yozoge, za ich rozkazem lub przyzwoleniem,

- cwezyatio to bLegnie rówiolegle de a teku lie seme zeeady prawne, ne istote resczy.

Geereg powamyeh prawnikow zachodnio-auropejskich, a zwánarcza agielakich mywalizuje z uezonymi i publieystar amerykanakini w tych atakach. Wedel nich wojna agreaywna nie feat preestepetwem miedzynarodowym, woltole nie ma przestepetw miedzynarodowyoh, wyrok norymberski nie wa zadnago gnaczenia a wszyscy itórzy inaezal sqdzq sq najle pezymi pomoonikami Stelina.

* NJak głęboko ludzkośc upaśó mośe i upadza przez ostatnie ztraszne lata. Oi ludzie oskarbeni aq, o zorderatwa. Nikt nie more przebeczyo czynów, zal które rzakono ponoszą winę.Ale jest tzeczq zupełnie fantastyozna przyjuować, tak jak to jeat calan tych procesóv, \&e na wojnie iatrieje jakis kodika moraing, it to ci Iudzie wykroczyli wreeiv nienu. Wo Jna oznacze mord i reo oskarzycieli w tych proca sach sc tak aamo eplamione krwia jak rece ludzi na dawfe oukartonych" - piaak "Socialiat Leader".

Nalezy sapytac : w ozyim ietotnie intereaie prowadzi giẹ w Anglii, Ameryce, Hiemozech Zachodnioh agod ną kourpanie militarystów, bisicupów, besónych i publicyatów?

W czyim intersid broni się generazow hitlerowakich i samych zbrodniczych zasad ustroju faszyatowskiego?

Odpowiedz pokrywa się z oawiadczoniem organu
armii USA "Army Navy Journal" : "Na podatawie takiej teorii prawa bowiem mogliby kiedys wychowankowie west Point i innych ezkóx wojskowych - gdyby Stany Zjeancezone kieaykolwiek przegraxy wojnę - byó uwiezieni i straceni jako przestepoy wojenni".

## z licznej i vetwe ostrej polemiki wywozanej

 wy roklem na Kansteiena przytaczamy tylko jednem gios, jako zamknieqcie -jeat to cytat $z$ artykuku Waltera Bracker zamieazczonego jeszcze przed wyrokiem, 9.9 .49 w "Taglich Rundschau" pt. "Uwagi do procesu ifan steina".- Inicjatorzy tygo procest
samiwkroczyli w eta alum,ktcre pod ada pod klauzule noxyil bexska o planowaniu iprzygotowaniv wojny napastniczej."

Agreaorzy oczyazczaja przedyola.No przedpolu tym atoi miedzy innymi prawo miedzynarodowe, usiłuja wykorzystac je dla agrosji, dla samousprawiediwienia sie ne przedpolu tym snejduje aie miliony poleglych i zamora wanych,plwaja na ich zwłoki, wyoieraja z pemieci wkesnych i obcych spoleczenstw obraz zbrodni, ktory winien bye niewygasajacą przestroga i nieustannym apelem o pokoj. Ne przedpolu tym są wreszcie Nieacy.Naród poleki jek zuae cywilizáwany naród nie utożania hitleryzmu z narodem niemiackim, ale nie znaczy to, ze kiedykolwiek zapouni zbrodni popeznionych przez faszyzm 1 faszystów niemieckic \#poleczenstwa muszq wiedziec, ze droga jeka odbywa rozwó
rozw6j człowiaka do tego stadium, do tego momentu, kiedy położy palec na spuscie karabinu aby atrzelac do bezrbronnyd ofiar 1 nie czulc przy tym ani wetrzasu moralnego, ani nis poczuwać aie do buntu, jost taka sama jak đroga cz?o wieka do tego momentu kiedy kzadzie podpis pod rozkazem mordu i zniazozenia masowego, ze droga ta jest dzuzsza ani teli lata ré̇imu hitlerowakiego, ze potrzebe pokolef, aby z jedroetki zrobic zezwierzęconq beatieq of ze apołoczenatwa elepo poszuezne narzędzie zniszczenía swista. Społeczenstwa musza zrozumieć, ze aby nie było wiecej procesów rzeciwko Haneteinom, trzeba zniszczyó doezczętnie wszyatko to, 00 pohnęzo jego pokolenia do zbrodni, ze trzeba gruntownie przobudowac swiat, na swiat pokoju, wspóipracy i postepu. społecrenstwa aucza sobie jeanoczeenie zdać gprawe 1 zauaić swych przywódco $\delta_{w}$ do tego, by 1 oni zdali robie aprawe $z$ faktu, iz wapórczesna wojna nie moze nie byo okrutna i zbrodnicza, - i taki jest właenie aens pro cesu lanstoina.




Eczaka zeviora 246 (dinesiá coterdxieśa
Sresí) Sesi') kommerovang th last. 6.1167



[^0]:    oraz aprzeczne jest z prawami fackus i zwyozajami wojny ogólnymi zasadami prawa karnego, wynikajzcych z przepisów karnyoh wszysticich oywilizowanyoh narodów i z prawem krajowym Polski.
    Przeatepatwe te stanowia tbrodnie wojenne, okrefIone tatutom ieqdzynar. Trybunaku Wojakowego art. 6 punkt $b$.

[^1]:    1) "inordowanie i eksterminacja"
