Судењата како последен пораз
Во првите двеесетина месеци од штипку ослободената Македонија, главно тогаш, се одржаја серија судења на соработниците на окупаторот. Се чини, треба уште еднаш да се рече: тоа не беше пресметка, или: не беше само пресметка со оние што се ставија на располагање на германската, италијанската и бугарската солдатска, уште помалку одмазда над нив. Беше тоа заслужена казна што предавникот, кога и да е, го стигнува. На поширок план, судењата беа војнички и политички пораз на колаборационистите и уште повеќе: тие беа морален пораз на нивните идеи, на нивната идеолошина и нивните идеолошини. Пред се и над се нивни морален пораз. Тоа најдобро го дефинира и Димитар Чкатров пред судот. Тој изјави:

"Се чувствуваам виновен, зашто беше политички заблуден. Ја признавам својата морална и политичка одговорност пред македонскиот народ!"

Така тоа, така речиси сите. Но време за каење немаше: зад нив стојаа четирисетина месеци коленичење пред фашистичките окупатори, нивна смислено и организирана дејност против самобитноста на својот сочетен народ и неповторлива хистерија против Народносlobodителното движење и оние што учестувааа во него или пак го помагаа. И не само тие: понусто се обидуваше да се справаат и оние што како окупатори оведо, во Македонија, спроводуваше политика на терор и деблатација.

Значи, кон крајот на 1944 година (поточно: на 27 декември) "Нова Македонија" го објави првото соопштење за извршениот смртен пресуди на предавниците и непријателите на народот: Димитар Пељанов, Методи Трендафилов, Емил Михаилов, Глациур Куков, Димитар Катланов, Јанко Туфа, Катерина Георгиева, Иван Андонов, Иван Иванов, Димитар Андревски, Ангел Димков и Илия Негов. Соопштението беше кратко: именуваните се осудени на смрт со стрелци. А во обраслошенето на казната стоеше дека, главно, се обвинети за активна служба во Гестапо, за влегување во контрапетите и понење и фрагиране на партизаните и нивните жартици, за убиства, мачење, предавство.
судењата
како последен пораз
ПРЕДГОВОР

Втората светска војна даде доста значајна изворна грађа врз основа на која правната наука може да врши теоретски воштувања во определувањето на карактерот на некои нови облици окупација што се спроведуваа во одделни територии, кои беше воени попришта. Меѓу тие нови облици окупација, за разлика од класичната, во теоријата посебно се истакнуваат: стратешкото старателство, стационарното воени трупи, воената окупација, безусловната капитулација. Во сите овие случаи и непосредно со проучувањето карактерот на некои окупациони системи, се поставува прашањето за правната и воената природа на статусот на окупаторот, од една страна, и прашањето врзно за суверенитетот, од друга страна. Имено, во теоријата и правната наука се истакнува прашањето, на пример, во која мера новите облици на окупација го ограничуваат суверенитетот на определена земја, т.е., дали нејзинот суверенитет исчезнува или тој останува со тоа што некои негови елементи се пренесуваат врз окупаторот.

Со други зборови, се сака да се испита во која мера тие облици окупација вршат влијание и промени врз националниот и територијалниот суверенитет и дали туга има некои промени за разлика од класичната окупација.

Окупациониот систем во Македонија, воспоставен во 1941 година од страна на Бугарија, Италија и Албанија, од по-вече причини бара своа истражување и научна интерпретација. Судските процеси над престапничите на окупаторот и на нивните соработници, изнесени во фејлтонот на Јован Павловски, дадоа нови откритија за осветлувањето на окупациониот систем во Македонија во периодот на Втората светска војна. Заслуга е на авторот на фејлтонот што преку нив дава можност да се врши анализи и да се проучи окупациониот режим во Македонија, кој е мошне карактеристичен за научна интерпретација на воената окупација.
При опкапијата на Македонија внесени се и некои елементи со кои се настојуваше да се прекири агресијата врз неа. Оттука може да се каже дека опкапијата на Македонија носи во себе некои специфичности кои се уште не се доволно научно осветлени во нашите истражувања. Во оваа опкапија Бугарија и во еден период Албанија се јаставуваше со определен национален курс, со осмислено освоијување мисија, што има подалечни и пошироки зафати и импликации врз воспоставувањето на окупирана власт во Македонија од кога тоа се прави во класичните воени опкапи. Поради тоа, и самите репресивни мерки и бруталност што ги примениа тулинското државно апарат, што има неограничен и од некогаш неконтролирано овластување, се јаставуваше и в друга светлина и му даваат посебни белези на целокупниот систем во Македонија.

Некои специфичности произлегуваат и од самото факто што веќе по првата победа фактори кои се раководат од исти цели, но несуспечно се конформираат на тако прашање за начинот на постепени окупирања. Оттука откривањето на суштината на анатомијата на агресијата и политиката посебно на бугарската фашистичка власт во Македонија се повеке треба да се врши не само врз откривањата на воениот злофактор, туку и врз целата политичка идеологија, политичките мотиви и целите на фашистичка Бугарија спрема Македонија.

Поштрското проучување на окупираната власт го наменува и осветлувањето на улогата на одделени политички групи кои го помагаат на окупираните систем и се постави во негова услуга. Иако тие групи беа недоволно организирани и дејствуваха честопати изолирано, се склонени од нивната дека окупааторот носи „слобода”, му се стави на услуга и со својата активност стана предавници на сопствениот народ. Сето ова треба да го објасни политичкото струење во оние средини на македонското граѓанство кои во почетокот на окупираната не можеа да ја сфатат суштината на Народноослободителната борба како единствен можен пат за останување на национална и социјална слобода на македонското народа. Оттука и судбината на припадниците на овие групи и поединци осветлуваат и некои страни од карактерот и природата на окупираната.

Посебниот и специфичниот вид на бугарската окупирања, како тулинска власт, се изразува и во тоа што таа сака не само да го „одржи редот” во окупираната земја, туку презравува национални аспирации во Македонија, односно сака ас-

милација на македонското народа, негирајќи му го секое право на самоопределување. Оваа специфичност посебно се изрази во настоењето на Бугарија — окупираната да се претстави не како освојувана на туѓи територии, туку како присвојување на свој, кои на Бугарија и „принапос” врз основа на историското право врз Македонија. Врз тие односно и таквите сфаќања, Бугарија (исто како и Албанија) се пропагуваат своите својства како земја матица, која анектира своите територии. Спровидно на сите международни узанци и конвенции, на овој начин Бугарија и дава посебен привид на својата окупирања на Македонија. Оттука сдружени процеси на носителите на бугарската власт и нејзините соработници не само што ја разоткриваат природата на оваа окупирања, туку тие говорат и повере од тоа.

Имено, тие укажува и на можна значајна сознаност што окупааторот ги стекнал во овој период од борбата на македонското народ за своја слобода што досега недоволно сме ги истражувале и нашумувале во нашата наука и историска цивилизација. Тоа е сознането кај бугарските окупираати и властодржачи дека македонското народа во бекомпромисно и недвоислено барање на своето право на самоопределување нема да дозволи Бугарија, со својата завојувајќа политика спрема Македонија, да става фактор во решавањето на македонското прашање во повоено време, според тоа непосредна и несекретна жела на Бугарија. Македонското народ преку своето определување за вооружена борба во заедничка со другите југословенски народи под раководството на КПЈ и КПМ, уните во текот на самата војна создаде реални услови за конституирање на својата национална држава. За таа се сегаш останува актуелна осознаната вистина што на сдружениот процес ја изненаде обвинитите Димитар Раве, кога изјави: „... Долната сфатив дека ние немаме што да бараате на Македонија, оти македонското народа со својата борба сам си ја извонува својата толку скапа слобода ...”

Кога една држава загосподира повеќе на туѓа територија со цел да владее во неа и врз неа да го наметне својот суверенитет, тогаш во освоената територија се јавуваат различни облици за вршење на окупираната власт. Кога пак се ова се врши во случај на војна, ова загосподирање со туѓи територии може да се врши од името на зачувување „редот”, со цели регуларните воени сили да се сконцентрираат на фронтовите на страните кои се во војна. Во некои случаи, државата што ја прима улогата на чувар на „редот” може
тоа да го врши како сојузник на една од завојуваните страни и со тоа да помогне нејзиниот воен потенцијал да се на-
мали со одржувано на воени контингенти за одржување „редо-
лот“ во освоените територии. Во сите овие случаи постојат реални основи и мотиви како и цели со кои се раководи една
држава кога се прифаќа да ја врши оваа неблагородна улога. Бугарска, според нагобата со Адольф Хитлер, ја доби оваа улога да буде носител на чување „редо-
лот“ во Македонија и во неа да ја воспостави својата власт. Но, Бугарска, како што веќе рековме, не сака да добливи окупацијата на Маке-
донија да се сретне како акт на нејзина агресија и како заво-
јување на туѓи територии. Таа смета, и тоа го манифес-
тираше, дека, успешност, се работи за враќање на нејзини национални територијални врз основа на благородноста од Хитлер, кои покажува „разбиране“ спрема историските неравни на-
несени во минатото на бугарскиот народ. Ова бугарско резо-
ниране беше најтмотив кога бугарскиот Парламент го при-
фирало во погледото на бугарските воени групи во Македонија и го одобрил воспоставувањето на бугарската власт на туѓи територии.

Тргнувањата од овие политички цели, Бугарска ги изведе
сите други атрибути на својата окупација во Македонија и согласно со овие целни на окупационот поредок му даде опре-
делени белези. Меѓутоа, од самото почеток на својата окупаци-
ја во Македонија, Бугарска ги соочи со една историска вистина што га ја покажува и што не ја прифирал. Имено, Бугарска е нестабилна и отпорна што македонското народ
ке го даде на новата положба создадена со окупацијата на Македонија. Од друга страна, Бугарска ги запостави историс-
ките традиции на македонските револуционери, кои во разни
етапи од борбата за национално ослободување, енергично се
спротивставувал на бугарската завојувачка политика спрема
Македонија и на нејзините неискрени намери да го искористи
националноосlobodbitelnoj движење на македонското народ
за своите големодржавнички цели. Овие традиции беа длабоко
всадени во македонското народ.

Бугарските експоненти на големодржавничката политика во Македонија и во периодот на Втората светска војна повтор-
но ги окажоа амбишон — во воените прилики Бугарска да
обезбеди примат во воспоставувањето на новите територијални
граници. Овие мотиви и цели битно влијаја врз воспоставу-
вањето на бугарскиот окупацион систем во Македонија и на
неговото одржување му дадоа многоброjни специфичности.

Една од основните карактеристики на одржувањето на окупацијата во Македонија се изразува во тоа што Бугарска не прими врз себе исклучиво стационарно на својите воени контингенти во Македонија, туку направи нешто повеќе од тоа. Таа отиде подалеку од воена окупација во Македонија со тоа што го наметна својот суверенитет врз Македонија, како врз своја територија. При воспоставувањето на оваа своја власт, Бугарска ја отфрли секоја можност за признавање, во каков
и да е вид, автономија во заземените области и делови од маке-
donската национална територија. Анекдотија делови од маке-
donската национална територија ки доаѓа беа во состав на краљство Југославија, Бугарска мора да бара и
оправдување за својата агресија т.с. да го истакнува наведено
своето историско право на присвојување на „своите“ тери-
тори. На овој начин, окупаторската власт мора да го има на вид и посета на окупацијата со целото македонско население кои — и покрај сите официјални декла-
рации на бугарската влада — кои нелесно се смета дека стационарнатиот војска и бугарската влада се јавува како
акт на класична окупација.

Посебен белег на одржувањето на бугарската окупација
му дава инсистирање на бугарската влада во окупираниите
делови од Македонија да не се придружува на нивната меѓу-
народна конвенција, што се однесуваат за оставувањата на
окупатор во случај на стационарно на својкиот на туѓи
територи. Бугарска ги негираше сите овие меѓународни кон-
венции и го прогласи својот суверенитет на окупираниите
територии независно од тоа што воените дејства успеа пролож-
куваа. Поради тоа, Бугарска ги прогласи окупираниите делови
на Македонија за „новослободени“ земји и врз тие области
за дадено својот правен поредок.

Меѓутоа, таа не можеше да го одбележи окупационот ка-
рактер на својата власт во Македонија. Имено, тоа внесе
и послевен правен режим во Македонија, како во однос на пра-
вата на репресивните мерки и ограничување на личните
права и слободи на националите, кака и во однос на опреде-
лувањето на националната припадност на Македониите, вршежки
политика на деполицираност во македонското народ. Ова
последново, особено се најде во основата на целокупната
политичка активност на окупационите власти за септо време на
траењето на војната.

Одкривањето на окупацијата на Бугарска во Македонија
треба да се посматра и во светлината на нејзините политички
цели што таа сака да ги постигне во повеќата ситуација.
Имено, во окупацијата на Македонија, Бугарци гледаат како на привремена състояба и сакаат не само привремено одржуване „репетиториум” во земјата поделка трага вонските дејства (со што обично се опправдава окупацијата во некои доктрини на междуполредното право), току и да владее на начин кои и по вонските операции ќе е обезбеден да ги одржи овие територии, па и со надеж да ги прошири. Овие политички цели фашистичка Бугарци сметаше дека ќе ги оствари не само како компензација за одржуване „репетиториум” во окупираните делови на Македонија за сметка на Хитлеровата воена машина, току и врз основа на своето наводно историско право.

Затоа, окупаторската власт во Македонија извонредно многу е ангажирана со своите аспирации спрема Македонија во пововршни условия. Таа изгради цел систем односи во земјата за да им даде извесна историска поврзаност на своите аспирации спрема Македонија. Во таа смисла, таа мораше да настојува да се легитимира и пред своите сојузници од кои, некои исто така, имаша претензи на делови од Македонија. Оттука некои свои мерки Бугарци мораше да ги крее и од самите сојузници, односно да им дава свои интерпретација за да го прикрее вистинското отпор на македонскиот народ против окупацијата.

Тие стреме на окупационата власт — да обезбеди „континуитет” на историските права на Бугарци спрема Македонија во текот на Втората светска војна, се недоволно истражувана тематско подржана во нашата нова историографија. Уплашени за своите „национални” интереси по донесените одлуки на II заседание на АВНОИ и посебно информиран за подготовките за свикуването на АСНОМ, окупаторските власти прават обиди да го намалат значењето на овие одлуки, со кои се конституира нова македонска држава во рамките на југословенската федерација. Во вакви услови, окупаторот прави нови обиди за прикривање на својата окупација и инсистира на кооптирање на пратеници во Народното собрано од редот на македонското население од окупирани делови на Македонија. Меѓутоа, оваа мисија на министерот Партов во Македонија што ја поддржаа и некои домашни средini, како на пример групата околу Читков, мораше да претрпи пораз, впрочем, како и другите значајни обиди предметни на тоа да се чува анектираниот Македонија.

Бугарските окупациони власти прибегнаа кон такви репресади во вигранието на македонската национална индивидуалност, со кои се отстранува секаква можност со „научни” аргументи да се утврдува бугарското изобличение на македонскиот народ. Окупаторот е свесен дека со своите репресали ја открива „анатомијата” на својата окупација, па поради тоа, од некои средини на окупаторската власт ќе се случише барање за наводно угледување на репресалиите за да се заменат две со по-перфектни методи преку кое и низ кои ќе се задушува и „нейтрализира” македонската национална мисла изразена во вооружените отпори против окупаторот и окупацијата. Тој рафинирани метод требаше да спречи пред лицето на светската јавност да се даде доказ дека македонскиот народ со оружје се противставува на апексијата на својата земја и дека сака да извојува својата национална и социјална слобода.

Инсистирана на остварувањето на овие цели, бугарската власт настојува да го овновозможи отпор против окупацијата кој би имал национален карактер и кој би се противставувал на овие цели и стремежи на завојуваците политици на Бугарци. За остварување на овие цели бугарската власт врши идеолошка агресија. Во оваа смисла, од посебно значење е да се освети настојувањето на бугарската окупаторска власт да ја измени националната припадност на македонскиот народ, изречно забранувајќи декларирање на Македониите за својата национална припадност. Бугарци во овие услови не бара само обична јавност на граѓаните од овие окупирани делови на Македонија, а некои средини со кои се конституира нова македонска држава во рамките на југословенската федерација. Во вакви услови, окупаторот прави нови обиди за прикривање на својата окупација и инсистира на кооптирање на пратеници во Народното собрано од редот на македонското население од окупирани делови на Македонија. Меѓутоа, оваа мисија на министерот Партов во Македонија што ја поддржаа и некои домашни средini, како на пример групата околу Читков, мораше да претрпи пораз, впрочем, како и другите значајни обиди предметни на тоа да се чува анектираниот Македонија.

Бугарските окупациони власти прибегнаа кон такви репресали во вигранието на македонската национална индивидуалност, со кои се отстранува секаква можност со „научни”
раше да се судри со дадената состојба во Македонија, што окупаторот сакаше да ја прогласи за легитимна. Во оваа борба секојден придонесо за разобличување карактерот на окупаторската власт на Бугарија и немота на нејзината пропагандистична дејност. Во такви услови, окупаторската власт мора да прибегне за специфични техники, т.е. со воеурични техники. Така, преките воеурични техники можат да бидат претставени на борбите од Народносободната борба и на припадниците на Народносободното движење. Исто така, мобилизирани воените екипи на бугарската окупациона војска почна со воеурични дејства против партизанските екипи. Политичката почна со масовни апсења на сите они кои се противставувале на окупаторот, а администрацијата презеде масовни интервенции и преселувања на целите села во Бугарија. На овој начин во Македонија почна превисока борба и окупаторската се повыкаше ги добивашите своите класични атрибути. Но, повеќе од тоа: со ширење на Народносободната борба окупаторската борба на сообраќањето се повеќе неспретно и свиреп во преместките на сите они сили што се обезбедиле против постојната состојба, и за ослободување на земјата и за изградба на нова македонска држава во југословенската федерација. Во тие преместки, окупаторската борба и такви репресалии што ќе останат трајно сведочество за крутоста и бруталноста на една завојдувачка политика, но и сведочество за еден мал народ кој не сака да се потешки пред нечуваната наезда на една моќна политиска држава.

Судските процеси изнесени во фелтонот на Јован Павловски уште еднаш ни дадоа можност да се потсетиме и да се запознаеме со сè она што окупаторот го презел за да обезбеди опстанок во земјата во која немал што да бара. Окупаторските власти треба да научат од историјата дека тоа е злоначапен македонски народ, вистински и искрено зная да ги цени и презопование своите пријатели и сојузињци како што, впрочем, мудро му ја одмери заслужната казна на секоја душа која ги загрозил или ја ограничи пополната национална езгстенција, просперитет и напредок. И во оваа прилика треба да се потсетиме на образложението на пресудата изречена од Сељански револуционерен округ на чело со Јован Сандански во 1907 година од Борис Сарафов и Иван Тарванов, во која, покрај другото, се истакнува: „Познато е дека соседните балкански држави: Србија, Грција и Бугарија, раководени од своите економски и политички интереси, се обидуваат во различни форми да заземат што посили позиција при евентуалното решение на македонското прашање.

Но како најмногу заинтересирани страна во случајот, Бугарија, прва почна да го искористи ослободителното дело за свои државни и династички цели. На тој начин, уште во самото почетко таа ја компрометира независноста на Организацијата и предизвика вооружен брек на загадени национални пропаганди, на земјата (се мисли на Македонија) постепено е претворена во арена на непријателски пустошени и борби за да се намали значењето на самата Организија и таа да се одврати од својот природен развиток. Бугарија употребува секакви средства да се раздор меѓу раководителите на Организацијата во внатрешноста, настовкувајќи отрицања кои да ја претвори во своје орудие.

Не и ја раздражува Бугарија, но само ја спротивставува на нејзината политика која е противна на нашите идеали и интереси. От тога, денешниот век, таква неизбежна помощ е со сомнителна природа...“

И уште еднаш да повториме: Ова е истакнато од Јане Сандански уште 1907 година.

Во судските пресуди на преставниците на окупаторската власт и нивните соработници се содржани овие обвинувања на колективноста и структурата на една завојдувачка политика, но и сведочество за еден мал народ кој не сака да се потешки пред нечуваната наезда на една моќна политиска држава.
наградата на град Тетово — се признава што го потврдуваат ова наше мислење. Јован Павловски оваа година посебно го привлече внимание со фелтонот „Судењата како последен пораз“ чиј карактер, пред сè, е историографско-документарен. „Нова Македонија“ од 10 мај до 14 јули во, за наши прилики, мамутска серија го објави овој изворен интересен текст преку кој пошироката јавност можеше да се запознае со еден доесег недоволно обработено прапаше од нашата историја на Војната и Револуцијата. Авторот со овој свој труд — по речници, три децении — пополну една забележителна признак во нашата историографија давајќи систематски и документарен преглед на активноста на одделни политички групи и струп, кои во сооработка со окупаторот извршени дела на предавство на интересите на сопствениот народ, како и воени злоострвства. Обработувачки ги на автентични извори судските процеси на кои беа судени членовите на кинескиштите групи и сооработници на окупаторите, Јован Павловски за сегашниот и идните генерации произведени траги средовживството за една војна и една револуција, за сврепоста на окупаторските ре- жими, кои со сите средства на репресалии се обидуваа да го уништи и националното чувство кај Македонецот и сè порас- течкото Народноболдително движење.

Извлекувањето на претставниците на окупаторските власти и на нивните сооработници од редовите на домашните предавци пред СУДОТ НА НАРОДОТ, авторот на „Судењата како последен пораз“ го користи за да ги разоткрие методите на одржувањето на окупаторските воени и административни власти во Македонија, но истовремено и масовниот отпор на народот, кој не се плаши и од најголемите жртви за да ја оствари својата национална и социјална слобода под раководството на КПЈ и КПЈМ. Притоа Павловски ги открива жес- токите методи на терор и беззаконие со кои окупаторите се служат за да обезбедат трајна власт над туту територии.

Треба да се каже: со обработувањето на историската граѓа врз изворни документи, авторот, со потребна аналитич- ност и обективност во интерпретацијата, изврши бројни реконструкции на одделни настани и односи што се случувале и се развиваале во окупирана Македонија во периодот 1941—1944. Со тоа го пружи широки можности за научно истражување работа на осветлувањето на неког покренати прашања на судските процеси против претставниците на окупаторските власти и нивните сооработници. Оттука може да се каже дека трудот на Јован Павловски, покрај систематската обработка на едно значајно прапаше од историјата на НОБ и социјалис-

tичката револуција, претставува поттик за понатамошно истражување системот на окупацијата во Македонија. Но не само тоа. Во овој доста обемен и автентичен труд се далени и такви историски факти кои можат да бидат предмет на обработка и од еден посебен аспект — социолошки, историски и правно-политички, со што би се надолгонил оценката и би се збогатиле нашите сознание за карактерот на окупацијата во услови на сепарован отпор против тугинската власт.

Литературото обликување на историските факти што авторот наместа ги прави, не го намалуваат во основа документарниот карактер на изложувањето на материјата. Во некои делови од судските процеси и денес застапуваат звучни предупредувања до сите оние кои посетуваат по слободата на народот и кои посакуваат нови поддржувања и поробувања. Чимни дека посебно се поучи оние места од реконструкции судските процеси во кои се глада моралното де- градирање на оние кои од себични или класни интереси му се ставиле на служба на окупаторот. Оттука, излегувањето на фелтонот „Судењата како последен пораз“ во засебна книга ќе има повеќестрано значење. Со начинот на обработката, искрената веродостојност и автентичноста на документите што ги презентира и обработува, книгата на Јован Павловски може да се препорача на сите оние кои што сакаат понео познано да се запознаат со нашето поблиско минато, со нашата Револуција, како и со чиенот на воспоставување и одржување воена и административно-политичка окупација на територијата на Вардарска Македонија.

Проф. др Александар Христов
ОД АВТОРОТ

Должен сум уште на почетокот да Ја изразам својата благодарност до Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-бови од Скопје, кој љубезно ми ја стави на располагање својата богата архива, посебно овој нејзин дел во кој се на-обаваат зависности од сослушувањата пред органите на ОЗНА на голем број воени злосторници, припадници на воените и полицијски сили на окупаторите, контрачетниците, балисти, ван-човекаалството, ратници и други видови соработници на гер-манското, бугарското, италијанското и албанското окупатор. Мојата благодарност и до Архивот на Македонија, Архивот на град Скопје и Историскиот музеј во Скопје за дадената мож-ност да користам нивни материјали и необјавени фотографии.
Искрена благодарност и до Вано Апостолски за есеер-натата помош при дефинитивната редакција на текстот.
За да се избегне како и да е недоразбирање, бидејки во фелонот не секогаш заради неговиот карактер, е забележан и изворот од кој се користи, би сакал да посочам и на следнава литература, што било како информација, било како материјал сум ја користел: Историјата на македонскиот на-род, том трието; „Аспекти на македонското национално пра-шане” од Лазар Колишиевски; „Првиот конгрес на КПМ”;
Зборник документата народноослободилчкото рата и Југосла-вијата, том седуми, книга првава; Собраните дела на Михаило Апостолски, книга првава; „Бугарската војска во Југославија 1941–1945” од Борис Мирославски, д–р Венцеслав Глишиќ и Томо Ристовски; „Партизанските одреди и Народноослободителната војска на Македонија во ослободителната војна и Револуцијата 1941–1944” од д–р Милен Тодоровски; „Албанската народност во Македонија во времето на Народноослободителната војна и народната револуција” од доцент Славка Фиданова; „Оку-пацијата на Западна Македонија” од д–р Глигор Тодоровски; „Соработката на ВМРО — михаиловци со германското оку-
патор 1941—1944 година" од д-р Растислав Јерзовски; зборишнот "Велес и Велеско во НОБ 1942"; "Величества во пламен" од Нешо Марковски; прилогот кон проучувањето на проку- паторските групации во текот на НОБ од Милица Бодрожки; "Македонија во балканската политика на Третиот рајх" од проф. д-р Данчо Зографски и "Трагедијата на Евреите од Македонија" од д-р Александар Матковски.

Секавањата на Лазар Колишевски објавени во "Нова Македонија" од 4 до 8 јули 1961 година, секавањето на Боте Кузмановски објавено, исто така, во "Нова Македонија" на 11 јули 1961 година и секавањата на Бора Ачер, Марко Миланов, Слева Фиданова и Ристо Пунов објавени во публикацијата "1941", исто така ги користем како материјал од кои некои делови ги пренесов во книга.

ВТОРАТА
ПОДЕЛБА
НА МАКЕДОНИЈА
Сè се случаи неочекувано: со масовни демонстрации, на 26 и 27 март 1941 година, организирани, главно, од Комунистичката партија на Југославија, југословенските народи, речиси, плебисцитарно се изјаснија против пристапувањето на Југославија кон Тројниот пакт. Изутрината на 27 март од организирани офицери беше укинато регентството, Петар II стана крај, а владата на Цветковиќ и Мачек беше соборена, што значи и протоколот за пристапување на Југославија кон Оската, стана неважечки.

Хитлер колку што беше запнет од путини, толку беше и изненаден. Постояната опасност се толку што се случи во Југославија да му ги збрак планиновите околу акциите „Марита“ и „Барбароса“ — првата, шифра за нападот на Грција, а другата како што е познато, шифра за нападот на СССР. Вече исто ден, на 27 март, во седиштето на Врховниот совет на Третиот рајх падна одлука да се нападне Југославија и да се застави за неверството. Исто ден, на 27 март, Хитлер го прими бугарскиот амбасадор Драганов во Берлин и во разговорот, што според историците, не траел повече од 5 минути, му соопштил дека „македонското прашање ќе се реши, со оглед на новоастаната ситуација во Југославија, во смисла на бугарските сфакања и барања.“ Со тоа, се чини, беше дефинитивно запечатена повторната поделба на Македонија во временски период од неполн 23 години. И повторно беше актуелизирани разговорите на Хитлер со цар Борис III и со претседателот на бугарската влада Богдан Филов, водени неколку месеци пред тоа.

Како, всушност, тече разговорите за поделба на Македонија?
Својата посета на Берлин на 14 јули 1939 година Борис III ја искористи за да побара од Хитлер негова интервенција до југословенската влада за отстапување на некои југословенски области околну Цариброд (гл. „Александар Димитровград“) на Бугарија. Само осум месеци подоцна тао побара од Хитлер нешто се смета како интервенција која ја разрушила неговата влада оваа да ја отстапи на Бугарија Јужна Добруджа. Кон средината на 1940 година, преку амбасадорот Драганов, бугарската влада го прави својот “мал чекор” бара излез на Егејско Море, врскање на Јужна Добруджа и „некои мали коректири на југословенско-бугарската граница“ Очилидно, чекор по чекор, но се погласио и погласно, Бугарија ја најавува својата цена за симпатитите што јавно ги манифестира кон Османската, како и цената за своето евентуално пристапување на Пакот. Треба да се оспособи и разговорот на поранешниот бугарски министер за финансиски, Ријаков, со германскиот државен потсекетар на 22 јули 1940 година. Застапуване на мислењето на бугарското претседател на владата и на министерот за надворешни работи, Ријаков бил моно конкретен Основните територијални барања на Бугарија се врскање на Јужна Добруджа, излез на Егејско Море кај Дедеагач и корекција на југословенско-бугарската граница кај Цариброд, Восилтрог и Струмица.

Во разговорите между Хитлер и Рибентроп со претседателот Филов и министерот за надворешни работи Попов, воопшто не беше покренато „македонското прашање“, што не значи дека Хитлер не им даде ветување или „Германија најкино ќе ги поддржува баравцата на својот бугарски собор од светската војна“.

Меѓутоа, како компензација за поразите на западниот фронт сега Италија ќе погласи го покренуването на софиски италијанска интервенција на Балканот. Министерот Кано неколкупати им нагласува на Хитлер и Рибентроп дека Италија е заинтересирана за Јадранското Море. Хитлер се задоволува само да констатира: „Југословенскиот проблем мора да се реши во италијанска смисла, кога за тоа ќе дојде часот!“. Ова ќе биде решавачко за дефинитивната одлука на Хитлер по веста од 27 март дека југословенските народи го поништиле протоколот за приклучување на Југославија кон Пакот. Дотолку повеќе што неколку месеци пред тоа Бугарија преку Драганов на 3.XIII.1940 година сосема јасно му стави на знаење на Фиерот дека нејзиното приклучување на Тројниот пакт може да биде сместено за сигурно доколку се реши „македонското прашање во Македонија“. Само еден месец подоцна, на 4 јануари 1941 година, премиерот Филов уште погласио им нагласи на Хитлер и Рибентроп дека италијанско-грчката војна го актуелизира прашањето на Македонија. На оваа Хитлер не одговори ништо, зашто се уште врше притисок врз Југославија таа да се реши: со него или против него. Секој непредизвајал збор, уште повеќе: сево ветување би можело да има далекуески последици. Всушност, Хитлер се обидува да седи на два стола: на претставниците на југословенската влада им изјавуваше дека Југославија ќе ги добие македонските делови под грчка управа, а на баравцата од Бугарите потврди кимаше со главата.

На 1 март 1941 година Бугарија ќе се приклучи на Османската и истоот ден попадне кај Руси првите германски официри го минава Дунав. Нивната задача беше поставена од руските полковиците на кречење на Тројниот пакт Бугарија доби германското оружје и заробени полски авиони.

Раскинувањето на договорот за влегување на Југославија во сојуз со Германија и Италија, Хитлер го сметале со силна штаканци до добина пред лицето на светот. Тој реши: само војна може да го измише овој срам, но се уште не беше на јасно што со Југославија и нејзините граници — откажувањето на југословенските народи навистина дојдат сосема неочекувано. Дури на 12 април Хитлер во „Привремените тески за подела на Југославија“ ќе се реши дека го земе предвид и да ги почитува баравцата на Италија, Унгарија и Бугарија. Слободно може да се рече дека на овој симби извршена повторна подела на Македонија. Она што се случуваше во Виена на 21 и 22 април меѓу Рибентроп и Кано, каде што се кроеше и искрено геополитичката карта на веке капитулирана Југославија, беше само рутински составок. На сепак, на него најмногу време озеде пазаренето на Буга-
рите што поголем дел од Вардарска и Егејска Македонија да потпадне под нив, особено Солун и Охрид, "националниот скапоцен камен на бугарската круна".

Инаку, на 18 април амбасадорот Драганов испрати телеграма во Софија, во која вобудено соопшти дека "Рибентropp, по наредба од Хитлер, не задолжи да ја соопшти железбата на Фиерерот со три дивизии да влезе во српска Македонија, како окупаторски војски, и да ја преземе административната, за да се ослободат германските војски од таа грижа и да бидат употребени за дејство!"

Бугарската Петта армија тоа и го чекаше: делови од нејзнината Прва брза коњичка дивизија, заедно со Шестата и Седмата пешадиска дивизија, ја окупираа југословенската територија на линијата: Пирот — Врање — Скопје — долината на Вардар со Охрид и рудникот Радуша. Италијаните ги окупираа деловите на Македонија со Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево и Струга и се разместија зад линијата: Лерин — Пинд — Арта — Превеза во Егејска Македонија.

Но тоа не беше сè:

Ниту Италијанците, ниту пак Бугарите не беа задоволни од зааците што им ги фрли Хитлер во својата дефинитивна согласност од 23 април 1941 година, демаркационата линија меѓу двете членки на Пактот да се протега од Качаник, преку Штритце (бугарско) — Лешок (бугарски) — Расеш (бугарски) — Србица — Велико Црско (италојанско) — Лиска (бугарска) — брегот на Охридското Езеро, пет километри северно од Охрид и пет километри јужно од него — Ресен (бугарски) — југостошкиот правец од грчката граница јужно од Битола, па сè до линијата на старата грчка граница. Во натпреварувањето меѓу бугарските и италијанските војски кој повеќе ќе заграби македонска територија, не само што имаше спорови, туку чести беа и вооружените сукрувања од локален карактер. Токму затоа одбележуването на демаркационата линија продолжи повеќе од месец и половина — дури до почетокот на јуни. Особено гласно го манифестираа своето незадоволство од ваквата поделба на Македонија, Бугарите. Нивниот премиер Филов во септември 1941 година изјави:
ВО СЛУЖБА
НА ПОЛИЦИЈАТА
Заедно со германските колони што влега на југословенска територија на 6 април од Кустенди, со германски офицери и во германски леки коли, во Македонија дојдоа проверени ванчомихајловисти, како Д. Цилев, Т. Чундев, Д. Куртов, Симон Андрев, Иска Калајчев, Никола Коларов, а некој ден подоцна: Стефан Стефанов, Васил Хаци Кимов и уште некои други. Поточно: Васил Хаци Кимов и Стефан Стефанов дојдоа во Скопје на 12 април 1941 година со вториот дел на колоната од армијата на фелдмаршалот фон Лист.

Васил Хаци Кимов на судељето во Скопје на 20 и 21 февруари 1946 година (претседател на Окружниот народен суд: Панта Марина и членови: Димитар Топличанец и Филимена Михајлова) ова доаѓање на ванчомихајловистите го објасни вака:

„Уште пред 1941 година, околу министерот за внатрешни работи, Габровски, имаше еден круг луѓе, нешто како советници, собраани во таканареченит Национален совет. Него го сочинуваа: Асен Аврамов, Никола Коларов, Коста Ципушев, Страхил Развиров и други. Овој „совет“ му служеше на министерот за информации по македонското прашање и македонската емиграција во Бугарија. Цилев и Асен Аврамов, особено вториот, беа најдоселени луѓе на Ванчо Михајлов и тие дејствуваа и зборуваа од него име, до дека другите, исто така, беа михајловисти, но Михајлов немаше доверба во нив.

Меѓу првите луѓе што дојдоа во Македонија во првите денови од април 1941 година беа Цилев, Чавче (познат терорист на Ванчо Михајлов) и други. Тие дојдоа со Германиците и со нивна помош. Јас го
видов Циев кон средината на април во Битола во цивилна облека, но со германска лента на левата рака — добролец во германската војска. Тој, едноставно, дојде во Македонија како агент.

**ВО СЛУЖБА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНУТРЕШНИ РАБОТИ**

Во времето кога Германците влегаа во Македонија бугарската влада немаше доверба во верните лиге на Ванчо Михајлов да дојдат во Македонија за да не зборуваат нешто против владата и да не земат водечка улога во рекламата на Ванчо Михајлов, изречена уште во 1934 година. Освен тоа, Михајлов се уште се немаше изјаснило дали е за фашистичка автономна Македонија, формирана врз истиот принцип како Независна Држава Хрватска, на чоло со неговиот близок и личен пријател Анте Павелиќ. Тој тоа го стоти мак- ку подоцна — з. н.), току им овозможи да дејствуваат на оние лиге кои беа за целосно приклучување на Македонија кон Бугарија, како, на пример, Страхил Развиров, Никола Коляров и Коста Ципушев. Овие тројца дојдоа кон крајот на април (дојдое во средината на месец април — з. н.), со автомобил на Министерството за надворешни работи од Софија. Уште пред нив, а заедно со германските војски во Македонија, дојде цела колона протугериски и македонијски (така сега сметал) како преведувајќи на германците, а те, всушност, беа разузанавачки офицери. Сигурно знат за Никола Велев. Подоцна дојдоа уште доста од нив и сите тие заземаа разни позиции во власта, а един дел од нив станаа општественици, пла- кани од бугарската власт.

Развиров, Коларов и Ципушев дојдоа во Македонија како лиги на Министерството за внатрешни работи, кои целосно ја поддржуваа бугарската политика спрема Македонија. Те требале да послужат за „ориентација“. Найдобар доказ за ова е пречекот на цар Борис во Штип, во пролетта 1941 година. Тогаш Страхил Развиров држеше говор, во кој ги ве- личеше Бугарија и царот. (Така зборуваше Хаџи Ки-
И штотуку влега бугарските војски во Македонија, а во Скопје излезе првот број на нивното гласило „Македонија“, чиј сопственик беше Стефан Стефанов, а уредник Васил Хаџи Кимов. Речиси на целата прва страница ова фашистичко вестице ја донесе Декларацијата на Бугарскиот централен акцион Комитет, во која од збор до збор, меѓу другото стои и ова:

„Бугари,
Македонија е слободна! Слободна е Македонија за вечни времиња!
Дојде крајот на ропството, под кое Македонија стекнаше само до пред неколку дена. Вековното македонско ропство, грчко, турско и српско, духовно и политичко, а во XX век и економско и социјално, искезна за секогаш.
Еден вековен идеал, слободата, за која Македонија водела вековни борби со беспримерен стонизам и безбройни саможртви, веке е стварност.
Напорите на Цар Борис III да го донесе тоа големо дело до среќно реализирање се овенча со краен и блескав успех. Водачот на една голема светска револуција, водачот на моќниот германски народ, нареди на своиот славни и победоносни војски, и во заменици на својот сојузник — Италија, ја извојува слободата на нашата милен Татковина, на нашата голема маченица, на многустраната Македонија.
Македонија е слободна и веке е општобугарска национална сопственост...“
И потоа имињата на престоедателот Стефан Стефанов, на потпрестоедателот Спиро Китинчев, на секретарот — организатор Васил Хаџи Кимов, на блатнинот Крум Органчиев и уште на 28 советници и членови на проширениот Советодавен состав на Комитетот.
Така.
Мегото, за да биле се на своје место, „Македонија“ ја донесува и телеграмата што „ неколку видни Бугари од Македонија“ ја испратиле до „Водачот на велика Германија“ Адолф Хитлер, и во која, објавена на германски јазик и во превод на бугарски, меѓу другото стои:
„Моќни водачу!“

За време на светската војна 1914/18 храбрите војски на Германија и на малечка Бугарија ја извојува слободата на Македонија. По свршувањето на војната Македонија беше повторно оставена во ропство и тоа од версајскиот систем на насилија од страна на капиталистичката и монополска ивици на Англија, Франција и Америка. Вековното ропство, духовно и политичко, грчко, турско-српско, засилено во XX век со неподнослива економска и социјална инфлација, не можеше да го уништи националниот дух на македонските Бугари, кој низ вековите беше затитуран со епските борби и загртан со беспримерен стонизам и големи саможртви...

Сите овие Бугари од поробена Македонија, како и оние во емиграцијата и во странството, посакуваат од се срце провиденето да бе благослови за да извојуваат брза и целосна победа во името на новиот ред во светот, и бе моли да верувате во нивната целосна преданост и приврзаност во името на изградбата на тоа големо дело, како и да бидете уверени дека сите се готови во тој однос да бидат со вас до крајот!...“

Вториот број на „Македонија“ на Стефанов и Хаџи Кимов кипи од коленичење пред дворот и од воодушевеност дека е дојден „денот на слободата“.
Најпрвин, се разбира, телеграма до царот и необузданот одговор.
Во телеграмата стои:
„Ваше Величество,
Вашите постојани напори да го извојувате целосното обединување на бугарскиот народ се овенча со конечен и блескав успех.
Македонија, големата бугарска маченица, веке е слободна, и во општобугарската национална сопственост.
Еден голем идеал — слободата и присоединувањето на Македонија кон мајката Бугарија, за што бугарскиот народ од Бугарија и Македонија води вековни и епски борби со беспримерен стонизам и безбройни жртви, веке е стварност!...“ И така на-

таму.
И пред да видиме како се организирани и од кого пречеште на бугарските војски во Македонија, да се задржиме на малиот уводник на Стефан Стефанов во неговото гласило. Уводникот има натслов „Нашот збор“ и не е поголем од една страничка:

„За своето обединување во една бугарска држава, бугарското народ води вековни и епски борби и дале безбройни и очигледни жртви.

Проведенито не голо заборави бугарскиот народ, господи ги благослови неговите усили во неговата света борба и во неговата историска мисија. Затоа денес бугарскиот народ го призна на со поло право најголемиот ден во својот живот, своето Воскресување од вековното ропство, слободата на поробените бугарски земји Македонија, Тракија, Добруджа, Моравско, Западните покраини и нивното обединување во силна бугарска држава под скиптарот на мудриот и народен Цар — Царот Борис III...“

Така Стефан Стефанов на 3 мај 1941 година, и тоа на бугарски јазик, како, впрочем, и сите написи во неговото гласило. А во септември 1944 година во новопокренатотен весник „Македонија“ (пак!) и во уводникот со ист наслов „Нашот збор“, исто тој Стефан Стефанов, но сега не како претседател на ЦВАК, туку како претседател на Скопскиот адвокатски совет, претседател на Управниот совет на Скопската јуновина банка и претседател на Управата на сите популарни банки во Македонија, ќе напише, речиси, на чист македонски јазик:

„Една злочеста садбина и отреди на Македонија да гори у пламенот на едно жестоко веково робство. Иксизиторските оражија на това робство беа: духовната сиромаштија, политичкото безправие, стопанското разорение и социјалното унижуване. Овие оражија треба да ги уништожат од корен последничната тврдост и издражливост на македонскиот народ, да ја скратат срата и силата на македонскиот дух, покриен со слава во сите краишта на светот. Но македонскиот народ се бореше и се бори, и даваше и дава етнички борби и безброй мили жртви пред олатар на слободата...

...Има ли нешто по — убаво за сите балкански народи от една срдободна и самостојателна Македо-
начин беа врзани за Бугарска. Исполнувашки ја докрај совесно својата задача и наредбата на своите господари, Хаџи Кимов, егзаглошено пишува:

„...Да не заборавиме никогаш дека Македонија влегува во составот на бугарската држава, дека таа е дел од голема Бугарска, и дека сите идејни прашања за формата на нашето ослободување, природени од ред тактики и комбинации за автономија, федерација, македонска нација итн. кои има значење во условите на ропството, сега стануваат безпредметни. Оделеноста на младите луге од нашата бугарска историја и култура треба да биде час посвето на доцнолетни. Училиштата, универзитетите, курсевите, кои ја надополнат таа празнина...”

Навистина, Хаџи Кимов работи брзо. Неколкуте комитети што ги формира треба да го исполнат вакумот што е создаден со доаѓањето на бугарската и германската војска и отсуството на власт што ќе го организира народот. И сите тие треба да работат за „големото дело” - б)гларштината и Райхт, зашто, првата е „вечовен сон” а Физерот и неговите победи „живи реалност”, што би се рекло. И затоа во комитетите влегуваат главно они кои се чувствуваат ванчовкалии, они кои со симпатии глогаат на фашистичкото зло: терористи, ситни и крупи трговци, врткачи, со какви што ќе се сретнеме веќе по неколку реда, родени агенти и поткажуваци. Интересно: во составите на комитетите ќе се најдат имиња и на чесни граѓани, кои ниту чуле, ниту пак сакале да чујат за политика, особено не за окупаторската политика - нив ги запишувале на „собранијата”, сметајки дека со тие имиња ќе го подигнат својот сопствен авторитет мегу населението. Накладуваци на тешкотин во опфаќањето на што поголем број луге во комитетите што ги организираше, зашто многуминча чесни граѓани не сакаа да чујат за какво и да е учество во нив, Васил Хаџи Кимов ќе протестира:

„Сега да покажеме на дело дека секој од нас може да жртвува малку од своите лични амбиции, да ја заборави лицета нетрпеливост кон овој или онај и да го поддржи она што го обединува нашиот народ, а не она што не разделува”.

Хаџи Кимов, значи, повикува на единство, но при тоа не може да разбере, или уште повеќе: не сака да разбере, дека дланкото разнаждување на народот со групата негови истомисленици не доаѓа зашто некои се држат до „личните амбиции” или пак зашто што некој некого мрази! Вистината е: и овие први поклонци пред окупаторите и оние што во текот на наредните години ќе се појават, не може да видат и истоиски да насетат дека патот на соработка со оние што доцнеле насилна е и слеп и кратковечен. Затоа бугарските комитети во Велес (претседател: Лазар Крстев), во Ресен (Косто Траjkов), во Битола (Петар Пецков), во Кочани (Поп Глигор), во Штип (Дим. Х. Глигор), во Прилеп (Милан Небкреплев) и така натаму, единствено што ќе направат ќе биде како-таков пречек на бугарските војски и по своето распаѓање, таму некаде кон средината на јули, да им препорачаат на своите членови соработка со окупаторските германски и бугарски војски. Еден дел од членовите на бугарските комитети, тоа и ќе го прават во наредните три и пол години, за да заврши точно пред вратата на штото таку формираната ОЗНА.

САМ СЕ ПРЕДЛОЖИЛ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ

Но пред тоа: како Стефан Стефанов и Васил Хаџи Кимов го формираа Централното бугарски акцион комитет и колку во таа своја иницијатива ја имаа поддршка на народот, најпурно и усвршено е искажувањето на Спиро Китичев, подоцнешниот скопски кмет и десна рака на Германците:

„Стефан Стефанов дојде во Скопје веднаш по доаѓањето на германските војски. Каде за првпат се вид вов со него не можем да се сетам. Го познавам од порано, кога беше адвокат во Скопје и кога работеше при Григор Анастасов. Неколку дена по неговото доаѓање во Скопје тој дојде при мене дома заедно со Васил Хаџи Кимов. Нешто потоа дојде и др Александар Георгиев, имаше и уште еден — дрвчис, за чии имиња сега не можем да се сетам. Штом дојде дома кај мене Стефан Стефанов ми рече дека тук се собере неколку душа скопски граѓани и ми рече дека
тој им соопштил да дојдат. Откако се собравме, Стефанов рече дека треба да се образува бугарски национален комитет. Според него задачите на тој комитет беа да го организира населението во Македонија, да му ги заштитува интересите пред германските власти, а исто така и да организира пречек на бугарските војски и власти во Македонија. Веднаш тој се предложи себеси за претседател, а Хаци Кимов го предложи за секретар. За потпретседател му предложи мене. Јас не се согласив да станам потпретседател и реков дека такви работи не се организираат од четири-пет души, но Стефанов за своето оправдување ја наведуваше причината дека работата е брза и дека обично таквите работи се организираат од 4–5 души, а потоа другите ги одобруваат. Од мене побара да дадам некои имиња на некои други графани, што можат да влезат во тој комитет. Јас му дадов десетина-петнаесет имиња на графани од Скопје, што требаше да влезат во Комитетот. Кога Стефанов ме предложи мене за потпретседател на тоа со противстава д-р Георгиев и јас токму затоа се налутив и отидов во горната соба. Стефанов дојде горе да моли да продолжам да присуствувац на заседанието, по што јас слегов долу. И покрај противставувањето на д-р Георгиев, јас бев ставен за потпретседател на Комитетот. Откако му ги дадов имињата на графаните, кои би можеле, исто така, да влезат во составот на Комитетот, Стефанов ми рече дека ќе ги викне, но што правел потоа не ми е познато. Јас не сум присуствува на ниту едно заседание на тој комитет. Бев канет само, се сековам, на едно заседание на кој присуствуваа околу 30 до 40 графани и мислам дека тогаш станива што за организирање свечеството по случај на таканареченото „второ воскресение“. Бев определен заедно со уште еден до двајца други да одиме до германската команда и да побараме дозвола за да организираат манифестации по случај празника. Во почетокот на нив рекоа дека во принцип во воено време манифестации не се дозволени. Ни ем објаснил дека тоа ќе биле религиозни манифестации и дека сакаме со нив да ја искажеме благодарноста на населението на германските власти за нашето ослободување. Ни дозволија. Во тро часот се собра многу народ во дворот на црквата.

Света Богородица од каде на чело со наши свештеници и архимандритот Стефан, кој заедно со други бугарски духовници меѓу првите беше дојден во Македонија, ја направиле прошетката низ градот, по што отидовме пред германската командitura за да ја искажеме благодарност на Германиите. Пред командатурата зборувал Стефан Стефанов, на германски и архимандритот Стефан на бугарски. Оттаму се вратувме во црквата. Освен на тоа заседаније не сум присуствувац на други заседанија на бугарскиот акционер комитет. Целата работа ми изгледаше хошитаперскa, несериозна: доаѓа еден човек (Стефанов) непознат на градот, се налажуваше да биле претседател, формира комитет, не даваш никаков објаснувања за него, го предлазе за секретар Хаци Кимов, човек што доаѓа од Бугарска и никому не е познат во градот итн. Самото конституирање на тој комитет, кого Стефанов сакаше да го направи во еден тесен круг графани, не ми беше чиста работа. Поради сега тоа јас бега од Комитетот. Всушност, Комитетот беше раководен од Стефан Стефанов, Хаци Кимов и Михо Михайлов, а како писар им беше Борис Панов од Скопје. Дејноста на Комитетот се пројавуваше при земање учество и организирање пречек на бугарските војски и власти, то го издаваше весникот „Македонија“, а често од нив добив и препораки за графани, што би можеле да бидат назначени на служба во општината. По извесно време почнаа да издаваат и дозволи за патување. Откако Комитетот беше растерен, ми се чини дека тоа беше есента, низ градот почна да се зборува за некој нечувеност на Комитетот, дури се зборуваше и за издавање некакви дозволи на Евреите и други.

ЕДНО ОД ЛИЦАТА НА ВАСИЛИ ХАЦИ КИМОВ

„Во градот се зборуваше, ќе изјави подоцна Димитар Чкатров, дека во Централниот бугарски комитет се вршат разни махинации. Се зборуваше дека висините, што бесплатно доаѓаа од Бугарија, се продаваале за пари, што потоа ги земале членовите на Комитетот. Борис Петров ми расправил дека Комитетот уценувал некои Евреи за сумата од неколку десетина
илјади динари и дека тој со Хаџи Кимов поделиле некакви пари. На некој Евреј, одведени во логор од Германците, членовите на Комитетот им барале по 100.000 динари да ги ослободат, а тие им дале по 50.000 и членовите на Комитетот се скарали околу делението на оние пари. Комитетот си го беше присвоил монополот да предлага и назначува службеници.

Тоа — уценувањето на Евреите е само еден од начините на финансирање на активноста на Комитетот и на некој негови одделни членови. Според тоа, смешна е третата точка од задачите што ги постави пред себе ова тело: „Во прво време функциите на Комитетот ќе бидат олеснети со доволни прилики и членската чланарина“.

Инаку, јасно е зошто Васил Хаџи Кимов не зборува за оние 75 илјади лева што таа година, поточно: тие денови, ги доби од д-р Рихтер. Имено, во живот на организирањето бугарски комитети низ Македонија, секретарот — организатор на ЦБАК се сретнува во хотел „Бристол“ во Скопје со проверениот гестаповец Симон Бурев и со д-р Рихтер, полиомошник на Делиус, шеф на Гестапо за Бугарија и Романија, и се согласува да стане агент на Гестапо. Тој тие денови испраќа неколку извештаи за состојбите во Македонија и неградата воаѓаш ми доаѓа. Патем, за да се спореди што значеле овие 75 илјади лева тогаш и колкува била нивната величина, ќе кажеме само тоа дека еден полицијски агент во таа време немаше месечни примања повисоки од 3.000 лева!

Групнот начиник на групата Б на државната безбедност во Скопје, Христо Стоилов, раскажува, га станува збор за Васил Хаџи Кимов:

„Начинникот на безбедноста на Скопје, Васил Цанков, ми кажа дека Васил Хаџи Кимов ми рекол оти работи за Германците. Еден ден кога се скараа Цанков и Кимов (Хаџи Кимов останал сам во канцеларијата и почнал да бара нешто низ материјалите на масата. Цанков влегол, го забележал тоа и го истерал од канцеларијата — з. н.), Хаџи Кимов се поврза со Јосиф Матерна и Франц Баубин, најактивни агенти на германското разузнавање, како и со потпоручникот Вагнер, исто така гестаповец. Хаџи Кимов често доаѓаше кај мене и се обидуваше да дознае нешто, но јас,

знаејки дека тој работи за Гестапо, не му давав нитие. Често ми прашуваше каде сме вршеле провали, а сакаше да ги разгледуваме и материјалите. Велеше: сакам да пишуваам книги“.

Па кога сме веке кај Васил Хаџи Кимов, секретар — организатор на Бугарскиот централен акцион комитет:

ВРБУВАЊЕ КОНТРАРАЗУЗНАВАЧИ

На судскиот процес одржан на 20 и 21 февруари 1946 година покрај Стефан Стефанов и Џасмин Кимов, на обвинителната клупа застана и Никола Гичев од Штип. Него обвинителниот акт (обвинител Блажо Поповски) го товрале дека „преку Унгарецот Деже Хегедиш од Софија и преку Васил Хаџи Кимов стапил во контраразузнавачката служба на унгарското воено аташе во Софија, полковникот Хаџи, и во исто таква служба на Министерството на војната на Бугарија, кај полковникот Недев. За таа цел во текот на јануари 1944 година Никола Гичев отишол во Будимпешта, каде што срчил радиотелеграфски курс. Од унгарската комбада во Софија, тој веднаш потоа добил радиостанци, ја инсталирал во својот дом во Скопје, од каде што испраќал извештаи за Будимпешта, пред тоа составувани од Васил Хаџи Кимов, а служани и од бугарската разузнавачка служба на Военото министерство, кое од Никола Гичев ја добило брзината на која ги предавал информациите. Со оваа дејност Гичев се занимавал се до 9 септември 1944 година“.

Врбувањето дуѓе за работа во страниjni разузнавачки служби за Васил Хаџи Кимов била една од споредните дејности, но тој секогаш со срце ја се подавал:

Обвинителот Драган Трpkовски од Скопје, член на Ратничеството за напредок на бугарската, осуден на 12 години на судскиот процес во Скопје во првите денови на јануари 1946 година, раскажува како Васил Хаџи Кимов го врбувал за агент на бугарската разузнавачка служба:

„Еден ден дојде во нашото дуѓан Васил Хаџи Кимов, раскажува Трpkовски, и барао дека мене штоф за костум, но немаше белешка. Го одбив. По неколку
дена го сретнав пред неговата канцеларија и тој ме покани внатре. Таму ми даде две книги: првата беше книшка за неговото патување низ Македонија и за тоа како ги формирали бугарските комитети.

— На нив се должи присоединувањето на Македонија кон мајката Отечество — ми рече.

Втората книшка беше со наслов „Постои ли македонската нација?“, во која Васил Хаџи Кимов до- кажуваше дека Македонија е само географски поим и дека во Македонија живеат само Бугари.

По неколку дена ми сретна на площидлот и ми рече дека се лиши аз го избегнувах. За да го поставиме со татко ми манифактурниот дукаш на нозе, ми понуди кредит и можност да не запозна со некои свои блиски, но аторитетни пријатели. Иамвме потреба од тој кредит и јас се согласив. Ме однесе во Штабот на Петтата армија и ми запозна со потполковникот Савов. Овој веднаш ми праша дали познавам некоја телефонистка во Пощтата, но да е „добро Бугарка“. Му реков дека не познавам. Савов ми рече:

— Провери да видиш, зашто ми треба да ги при- слушкува разговорите со странските конзулати.

— Јас ми ветив, но не отидов повеќе кај него.

— Не миена неколку дена, а во нашото дукаш дојде Васил Хаџи Кимов и ми рече дека сум го изразил пред војската. Ме зеде и отидовме во Штабот, повторно кај Савов. Овој ми покажа еден албански вес- ник, на чија прва страна имаше картата на го- лема Албанија со Скопје и Куманово во неа. Ми рече да изнајдам како овие весници доаѓаат во Скопје и, евеевтоално, кој ги пренесува преку граница… Кредит никогаш не добив…“

„ТОА ГЕРМАНСКО ЦВЕКЕ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ ВО БУГАРИЈА“

И уште еднаш за едно од многуот лица на Васил Хаџи Кимов:

„Васил Хаџи Кимов беше вклучен од др Никола Андонов во нашата организација, изјави Панче Делов, еден од организаторите на Ратничество во Македонија, и беше назначен да ја организира службата за внатрешноста на Македонија, зашто нему му била са-

мата работа таква: како инспектор на едно друштво за осигурување морал често да патува низ Македони- ја. Јас му реков на Никола Андонов дека тоа лице не ми е пријатно многу, зашто сум чул дека е агент на Министерството за внатрешни работи и се плаше да не ни направи некоја незгода, но др Андонов ни рече дека ќе видиме како ќе биде подозна. По неколку месеци др Андонов го праша Васил Хаџи Кимов на еден штабски збор:

— Василе, дај, кажи ги резултатите од твојата работа!

— Хаџи Кимов одговори:

— Овие денови ќе ќе информирам за тоа.

По инцидентот што го имаше Хаџи Кимов со во- дачот на нашата организација, др Асен Кантарциев во Софија, нецелувахме овој човек да го избегнува, но тој секогаш еднаш меѓуено доаѓаше на штабните состаноци и само молчеше“

Каква, пак, организација беше Ратничеството за напредок на бугарштината ќе видиме подозна. Сега да завршиме со таа што човек беше Васил Хаџи Кимов:

— Како што е ред, како ратник — раководител, тој во 1942 година пред членовите на оваа крајно десно ориентирана политичка организација одржаваше на тема „Националсоцијализмот во Германија“. Предавањето го заврши со овој поетски извик: „Тоа цвеке што успева во Германија би било добро да се пренесе идее во Бугарска, зашто има услови тоа в овие убедо да цвета“

— Толку за поттикнувањата на идејата низ Македонија да се формираат акциони бугарски комитети, преку кои побројо ќе се реализира „големиот животен сон на македонските Бугари — обединувањето со мај- ката Отечество“.

ЕДНА ГНИЛА ТУРЦИЈА И ЕДНА МОКОНА БУГАРИЈА

Што се однесува пак до неговото соображен и истомислител, Стефан Стефанов, најдобро е да се пре- несе дел од обвинувачето што тој не се ни обиде да го негира, тук, напротив, го збогати со нови искажу- вања:
"Степан Стефанов се обвинува
а. Што уште во Софија влегува во врска со Симеон Бурев, познат гестаповец кој му дава нему и на обвинитот Васил Хаци Кимов одобрува да дојдат во Македонија и тие на 12 април 1941 година доаѓаат во Скопје со германски автомобил и со германски официери со цел да овозможат што побраа соработка со германските окулаторски власти. За истата цел Стефанов формира во Скопје комитет на чие чисо застанува со задача да ја закрпено германската окулаторска власт во Македонија до доаѓањето на бугарската окулаторска власт;
б. Што веднаш по доаѓањето во Скопје го издава вестник „Македонија“ преку кога ја развива идејата дека Македонија е ослободена и дека Македониите се Бугари;
в. Што веднаш по капитулацијата на Бугарија влегува во Месниот комитет формиран и раковден од германскиот конзули Дирингел и проф. Штајмфел во Скопје и по бараке на генерал Шорелен станува во комитетот начелник на милициијата на која должност му помагаше на германскиот майор Хаил. Како начелник на милициијата врши мобилизирање и организирање на милицијата;
г. Што преку вестник „Македонија“ кон крајот на 1944 година ја развива тезата дека „влегувањето на Македонија во една Југославија ќе биле едно крајно несреќно решение на македонското прашање и потврдување на старите политички грешки“, напаѓајки го притоа Народноослободителното движење, федеративното уредување на Југославија како и братството и единството на југословенските народи;
д. Што во својство на адвокат — бранител на лицата Горги Стоев, Глигор Новаков и Иван Палпиров пред окулаторскиот воен суд зел за одбраната повеке од 20.000 лева, зборувајки притоа: „Ете, не можат ни да се ослободат од обвинителот, а сакаат да прават федерална Македонија!“ Исто така тога на лицето Бранко Татабитоски за одбрана пред окулаторскиот суд му зел 46.000 лева, а потоа заедно со судијата од неговите домашни барале уште 50.000 лева и кога таа сумата не успеал да ја земе, лицето било осудено на доживотна робија, значи, што за време на окулацијата, користеј-ki го окулаторот, вршел земање рамно на грабеж од народот, односно од приврзениците на Народноослободителното движење..."

Интересно е, можеби, да се цитира еден дел од протестот до министерот Баграјанов што Стефан Стефанов го испротил на 8 август 1944 година. Во него стои:

... Една гнила Турција за два месеца излезе на крај со македонското востание, а една моќна Бугарија тоа не можеш да го стопи со нелегалните — тоа е вистинско безобразие!"

Ова како негов однос спрема светлиот Илинден и спрема Народноослободителното движење. Со Стефан Стефанов и Васил Хаци Кимов ќе имаме можност уште еднаш да се сретнеме кон крајот на ова погледе и уште еднаш ќе можеме да ги откриеме и како луѓе и како „политички работници“, чија цел е „доброто на македонскиот народ“. Да, по капитулацијата на фашистичка Бугарија тие нема да зборуваат за Бугари од Македонија, туку за Македонци, но тоа не сако што нема да ја намали нивната вина, туку целото нивно действување ќе го претвори во невозможна фарса, чие присуство, за жал, во поновата историја на македонскиот народ е неодминливо.

КАКО СЕ СТАНАЛ КМЕТ

Оние што дојдоа во Македонија заедно со германските војски немаа кој знам колку време за некои пошироки акции. Всушност, на располагање им стоја само деновите што ги делее од доаѓањето на бугарската војска, значи, токму толку колку да им се обрата на оние што ги познаваа и што во минатото се беа потврдиле како ванччмихаловисти, терористи. Токму тие и такви луѓе ја зедоа на себе глatischта на „претставници“ на македонското население: тие од „негово име“ контактираа со германските официери и војници, тие одева во Софија да бараат да се приклучи што по брзо Македонија кон Бугарија (членот на Комитетот, поп Стоилко Давидов, кој уште од 1929 година волеше пропаганда за приклучување на Македонија кон Бугарија, веднаш по капитулацијата на стара Југосла-
виа, како член на БЦАК, стана раководител на сите скопски цркви, отиде во Софија од „името на македонскиот народ“ да моли Бугарите да дојдат во Македонија а храмовите божи во кои служеле богослужба ги користе за величесе на Бугарција и хитеровска Германија). Токму овие луѓе препорачуваа кој каква служба може да добие во власт што почна да се конституира на окупираната македонска територија.

Бицко Гавазов од Скопје ракао: 

„По капитулацијата овде треба да дојде бугарската власт. Ни, што се чувствуваме Бугари, ја пеевме песната „Горде се, мајко В'лгаријо“, а кога дојдо Германците некои од нас истакнаа бугарски знаци на куките. Кемал Рустем бег, кој беше заменик на претседателот на општината, ни забране да истакнуваме бугарски знамиња, но ние неколку минуна организирање манифестација на чело со Спиро Китичев и Германците ни дозволиа. По некое време дојдоа од Софија Стефан Стефанов и Васил Хаци Кимов и други со цел да го организираат народот за дочек на Бугарија. Околу организирањето трчавме ние што се чувствуваме Бугари. Така сите собраа отидовме до Кумановска трошарина со бугарски ленти и цвеќе за да ги пречекаме бугарските војски, кои ги сместаме за ослободители".

Спиро Китичев е и поопштен и поконкретен во ракауването кои како ги пречекаме војските на окупаторот.

„Војната меѓу Југославија и Германија не затече во Скопје. Без сочинен во една кука во Цаир. По едно време се чу голема врва, не знаеме што е: некои викаа дека тоа се германски тенкови, но други тврдеа дека тоа се српски тенкови, па затоа, билеки ситуацијата нема да е јасна, не префилира во една друга кука. Таму останав се до момент додека не дојдоа некои пријатели и не ми кажа дека се тоа германски тенкови. Отидо до плоштадот и заедно со населението ги пресретнаа германските војски и заедно со него ја сподели радоста и викот „ура“. По одењето на германските војски српската полиција и жандармерија, што се наоѓаа во Скопје и по селата, беше разоружана.

Меѓутоа, по неколку дена Германците ги наоружаа и полицијата и жандармеријата, и тоа не само во Скопје, туку и по селата. Дури и заробените српски полковници и други воени начиници беа освојени од заробеништво и доведени во зградата на бановината од каде држираа и даваа наредби. По неколку дена заедно со Панче Крстев, Георги Симеонов и уште два тројца граѓани отидовме во Општината да видиме што се случува таму. Таму го најдоме претседателот Јовановик и Кемал Рустем бег. Кога го видовме тоа, граѓани се беа со мене го исказаа незадоволство од останувањето на српската власт и дури ми викаа: „Адек, седни на ова место!“ Јас тоа го откажав велеки денако не е тоа редот за да се прешеме во Општина. Оружејот по заповед на Германците го собираа старите српски воени власти и сего тоа создаде голимо негодување меѓу граѓаните на Скопје. Решивме да направиме една делегација и да одиме да протестираме пред германског мон кандант. Делегацијата сошукувааа ние, д-р Божидар Христов, д-р Никола Андонов, а мисам дека беа и д-р Димитар Железаров и Благој Панчев. Истовремено, една делегација од оклу 12 — 13 душа скопјани, во која беа и јас, а исто така и д-р Божидар Христов, д-р Никола Андонов, д-р Димитар Железаров, Благој Панчев, Михо Михајлов, Георги Симеонов, Панче Крстев и др. отидовме повторно кај германскиот командант, зашто општината се уште се наоѓаше во српски раце, сакајќи притоа властва да се даде на скопјани. Не прими еден офицер, мисам дека тоа беше агтанто на командантот, кој праша кого мислате да предложите за кмет. Сите признувајќи тогаш еднодушно ми предложија мене. Офицерот ни дека дека отказко кое го пролуч ова прашање ке ни соопшти како решение донеле. Неколку ден тоа печал во командантурата каде командантот преку преведуваачот ми соопшти дека ми намачнува за претседател на бугарскиот елемент во Скопје во кметството на градот, што го сочувувало тројца кметови. Освен мене кметови беа: дотогашниот претседател на Општината Јовановик и Кемал Рустем бег. Јас откажав да билам член на такво рако командантот инсистираше а јас станав кмет.
ЛУГЕ И ПРЕЧЕЦИ

Така Спиро Китичев ги пречека Германците, а вака Бугарите:

„Извенство време по доаѓањето на германските војски беше соопштено дека ќе дојдат војските на Бугарија. Уште порано се зборуваше дека ќе пристигнат бугарските војски, но точното кога не се знаеше. Самото време на нивното доаѓање ми беше соопштено многу донна, речиси, половина час пред нивното пристигање. Веднаш наредив да чука барацот и кога ќас заминава да ги пресетам бугарските војски при Воената болница, таму веќе се беше собраал народ. Првите делови од војската дојдожо со кампо. Беше тогаш некаква војска за обезбедување на железнниците пруги. Народот по сака тие да влезат во Скопје пешки. Јас ќе пречекавам на площадот и ги поздравив. Ми одговори командирот, капетан Стојманов. Потоа војската си замина на определеното место, а народот се разгорди…“ Подоцна, можеби една или две години потоа, кога стана разговор за првото срекавање на бугарските војници и кога ќас го споменав името на командирот, не можам да се се там точно од кого, но чув дека тој бил затворен и осуден за грабеж на некаков момински чеиз од Скопје.“

За да биде slikata покомплетна, еве го и исказувањето на Мануел Костовски од Кратово, инаку чевал од Скопје:

„Пред да дојдат Бугарите бевне повикани у опшината од Спиро Китичев, кој кажа да треба да се организира дочек на бугарските војници. Бевне викане по еден кај Спира, кој ни даваше на секого задача како треба да се организира дочекот. На мене ми падна да треба да го организират целото Дебар Маало. Одев по секоја улица и ги обавештавам за да видат Германците и нивните Бугари, тија думи ми ги рече Спиро. На дочекот бевне излезени доста луѓе. Кога дојдова Бугарите Спиро држеше говор на Офицерскиот дом и на офицерот му даде леб и сол. Кога дојдова Бугарите ние оплочниците организираше дружество, кое се викаше „Македонско-одринско опалчење“. Цел на дружеството беше да се даде на бедните оплочници и земја и да се тражи од Германците Македонија која беше окупирана од Итали-Албанците“. А што луѓе беа Благо Гавазов и Мануел Костовски — даки чуеме и нив самите и онее што имаа можност да контактираат со нив:

„Роден сум во Скопје од семејството Гавазови, — вели Благо Гавазов. — Татко ми бил гаваз на бугарскиот конзулат. Кога дојдова Србиите 1918 година бев сведен на нивното затвор. Од 1927 година станав во врска со мојот земјак Панта Јованов, директор на Трговската академија во Скопје, а овој ми запознал со управленник на полицијата Божков. Тој ми викал на еден разговор и притоа ми рече дека ќе ми опровист све ако го обавештам што работам ВМРО-вите. Ја му реков дека ќе го обавештавам за све, само да не ми бара това што не било и што не знам. Тоа уговоривме еднаш или два пати неделно да го праќа тој Марка Батричевиќ. Исто така уговоривме да ми праќа пазиви за тоа лицата кои би ми виелеле да идеат у полицијата да не посумјаат, ами да се изговарам со поситот. Така и работев: еднаш неделно или на две недели доаше при мене М. Батричевиќ. Тој ми навоаше кај Саат камија, кај Јасбегова камија, вечерно време. Ја му ги кажувач лицата од ВМРО, кои биле бугарски комитет и во комитетот, све што ми зборев ВМРО-вите и што работеле. Сум кажувал за татко ми, за Спиро Китичев, Анте Петров, Стефан Петров и други. Исто така сум обавештавал кој ја нејкја Србија, а ја сака Бугарија. За сата таја услуга на српската полиција сум добил од Божков награда: ми даваше по 300, 400 или 600 динари — како кога.“

ГИ КОЛЕВКАКО ДА КОЛЕВ СВИЊИ

Маноил Костовски вака пред иседникот на ОЗНА ја раскажал својата биографија:

„Од 1921 година сум член на ВМРО. Во 1925 година организацијата во Скопје се раструри, пошто за ова време се ојачаја контрачетите и полицијата. Од ВМРО ги познавам следните лица: Пане Шушунченото од Скопје, Димитар Чкатров, Димитар Шалев од Штип, Гузелов, Фукаров од Кавадарско, Генадиев од Струми-
ца или Ресен. После капитулацијата на Југославија и идејето на Германците за основа Централен бугарски комитет под раководство на Стефан Стефанов како претседател и Трајко Рибаров како заменик...

Што човек, пак беше Маноил Костовски, зборува неговата сосетка Косара Димкова:

"У 1941 година колевме свина кая Ваша потштарата, он, Маноило, ја колеше, у разговорот ми кажа дека на инти начин заклал дважа Срби, во торник сабале, кога и дојдоа Германците, после еден ден. Они биле дважа кога отишли рашо сабале да ги знати од дома и ги одвели накај Европските гробишта и таму ги заклале и ги закопале во некој дупка. По това се враште да им ги силуваат жените!"

А припадникот на Народноослободителното движение, Владимир Павловски од Кратово, го дополнува искажувањето на Косара Димкова:

"Они лични ми причаше да је бил на акција у Кратово и ми се фалеше како тамо тепал наши другари, кои биле фатени во борбите или пак биле откриени како илегални. Негот го знаам како еден од најголемите помагачи на бугарската фамилија политичкиа и това он на рачно биле пуштен по прогревотитата младина во Дебар Мало!"

И уште еден да го чуеме Маноил Костовски:

"Кога стана убиството на Мана Мачко пред мене помина едно дете пренаместо со леверов рука (Кочо Битолану — зи). Тогаш го зедов леверовот и истрач по него и почна да пукам...

Повеке од очигледно е дека Стефан Стефанов, Васил Хаци Кимов и Спиро Киничев за пречек на бугарските војски собрале навистина, одбор дружен: кој од кој — сите за никале!

Она што не го знае ларашт еуфоризиране предавници е дека пречекот на германските и оккупаторските војски имаше две страни: едната што тие се обидуваа да ја наметнат на јавноста, и онаа, втората, што само по 180 дене со првите пушти во Прилеп и Куманово ќе се откриве во вистината за тоа со каква "љубов" и "срдеченост" Македонците ја пречекуваа и се однесуваа кон окупацијата и кон она шта ја наметнаа со силата на оружјето.

ПРИФАТЕНИ СТАВОВИТЕ НА КПЈ

Еве еден мал извадок од секањета на Лазар Колишевски објавени во "Нова Македониа" од 4 до 6 јун 1961 година, за тоа како македонските комунисти ја пречекаа окупацијата, како дисидентската политика на Методи Шаторов Шарло остави видливи траги врз нивната активност:

"Истапувајќи отворено против политиката на КПЈ за вооружено востание, Шарло покажа со каква даблоба бездна беше поттикнат од партииските организација, чија располојба и верност на интересите на работничката класа и на нашот народ не ги познаваше и за чија готовност за борба не водеше сметка... Поради сете тоа мислам дека последиците од овој состанок на Покраинското комитет беа далекуески. Шарло не сакаше ставовите на КПЈ да им ги пренесе на партииските организации, но затоа пак, членовите на Партијата, дозволувајќи за интервенцијата на ЦК КПЈ и за отпорот према Шаторова политика во раководниот актив, даоаа во Скопје и бараа од мене во нивните келији да говорам за ставот на КПЈ по прашањето за подготовките за вооруженото востание. На состанокот на келијата на трговските службеници во Скопје сите членови ја прифатија политиката на КПЈ. Заседо со Страшо Пинчур и Васил Автревски во Скопје ја организира состанок со интелектуалците, независно од нивната припадност. Состанокот траеше неколку часа и сите присутни целосно ги прифатија ставовите на КПЈ. Тие целосно и фронтално се изјасниле против окупацијата; беа решителни против разите фалшаролиди од страна на Бугарите за неакво "ослободување", а за зачувување на националната индивидуалност на нашот народ.

Овде би го споменал мошен значајниот факт што и другарите во Тетово, кое беше под италијанска окупација, откажо го прифатил за несогласувањата во ЦК со Шарло, веднаш побараа состанок со мене. Ги испратија Славка Фидановска и уште еден другар, кои детално се запознаа со ставовите на ЦК КПЈ. Тие без резерва се определија за линијата на КПЈ за единство на нашата Партија и на нашите народи во борбата про-
ОКУПАТОРОТ ПРЕЧЕКАН КАКО НЕПРИЈАТЕЉ

Мара Минанева потсетува на пречекот на Бугарите во Струмица:

„Во Струмица тогаш имаше малку интелектуалци. Некои од нив, особено онези од постарите генерации, беа под влијание на врховистичката ВМРО организација и Ванчу Михајлов. Идеолог и водач на тие интелектуалци во тоа време беше Димитар Гузелов, кој подоцна за време на оккупацијата стана главен експонент и спроводник на политичката на бугарските окупатори.

Во таквата ситуација доаѓа до оккупација на Југославија, па и на Македонија. Иако малобројна, партилската организација на Струмица подготвено ја пречека оккупацијата. Веќе на 8 април беше одржан состанок на Градското партилско довереништво, на кој беше разгледана настанатата ситуација во градот и донесени одлуки што се сведуваа главно на тоа дека треба:

1. Да се разбијат илузитните кај масите дека Бугарите се ослободители, и да се докаже дека тие доаѓаат како фашисти, окупатори и експлоататори на македонскиот народ;

2. Да се поведе борба против сите шпекуланти, предавачи и разни србофилски елементи кои веднаш по доаѓањето на Германците почнаа да пактураат со нив, а кои веројатно и по доаѓањето на Бугарите ќе работат за спречување на напредните идеи, ќе ја користат ваквата ситуација за своје збогатување и експлоатација на работните маси;

3. Да се спречи свечениот пречек на оккупаторските војски, што го подготвува разни пробугарски и фашистички елементи во градот.

На 16 април штом се прошири вестата за пристигањето на бугарската војска, во Клубот на есперантистите се собраа голем број граѓани, младинци и работници. Сите формирале поворка која тргна низ улиците посебно на Малата на Македонија и пароли. Младинците по патот пееа револуционерни песни. Кога поворката дојде до центрот на градот, разбеснетите фашистички елементи се обидоа да ја растураат, но тоа не им успеа. Дојде и до физично пресметување, но не и до..."
растуране на манифестацијата. Профаническите и пробугарските елементи беа принудени да ја прекача бугарската војска надвор од градот, и тоа само пет недели од нив. А кога бугарската војска влезе во градот, народот ја прекача со револуционерни песни и со пароалата „Македонија на Македонците“. Со тоа на окопарото му беше јасно ставено на знаење дека овој град го прекачува како непријател”.

ЗАДАЧИ ПРЕД ПАРТИСКОТО ЧЛЕНСТВО

Пренесуваме само дел од секавањето на Славка Фидановска за тоа како тетовските комунисти ги прекача окупаторските воиници:

„...Нокта мегу 7 и 8 април градот остана без заштита. Поголемиот дел од населението знаеше дека во градот владее безвинство. Токму затоа луѓето од соседните села се собираа на едно место, заедно да ја минат нокта. Следниот ден, на 8 април около 10 Урните, Германците влегоа во Тетово. Чаршијата беше затворена, а улиците пуста. Германците веднаш почнаа да ги ограбуваат дуќаните, кршењи ги притоа вратите и прозорците. Во градот беше веднаш воспоставена воена власт. Беше заведен и полициски час, а по улиците постојано патролирала германски патрони.

Тие денови тетовскиот партиски комитет, заради ориентацијата на членството- одлучи да вика партиско совещание на кинчевите на КПЈ, партиски кандидати и поголем дел од скопските. Одлучувајќи се за свика совещањето, партиската организација имаше предвид лилијата на КПЈ за одбрана на земјата, која дојде до израз на Петгата земска конференција одржана во ноември 1940 година во Загреб и демонстрациите од 27 март таа година. Исто така ја имаше предвид и одлука на ЦК КПЈ која зборуваше за тоа да се комбинира во деновите на мобилизацијата да се најде во револуции во воените единици и да бидат главни носители на одбранина на земјата. На таа одлука, на крајот, влијае и некои вести на странски радио-станиците од кои можеше да се заклучи дека некои единици на југословенската војска се уште даваат отпор и се борат против германските трупи во некои делови од земјата.

Советувањето беше заказано за 10 април во 10 часа претпладне, а се одржа во волнолачарницата на Гоце Стојчевски (загина 1944 година, а по ослободувањето е прогласен за народен херој). Околу 2 часа почнаа да доаѓаат повикувањето другари. Беа присутни около 30 до 35 луѓе. Во волнолачарницата можеше да се влезе од два влеза од соседните уличи — низ куќата во која живееше Стојчевски и низ мелијата, којашто беше поврзана со волнолачарницата. Просторијата во која беа собрани комунистите од уличата ја делела обични дрвени кепени, на затоа требаше да се биде прозор, зашто секој час се сличува некористе на германските патрони.

Прет партисското членство беше поставено следните задачи: собирање воен материјал, агитација во масите за криење на оружјето и военот материјал, сокривање на полициските и судските архиви кои можат да му послужат на непријателот за пронатно на комунистите и другите патриоти, како и собирање помош за избеганите заробеници. И покрај тоа што на партиската организација не ги беше осема јасно како и со кои средства ќе ја продолжи борбата, таа однесе одлука борбата да продолжи, што во тие ресарачки денови беше од големо значење. Тетовските комунисти ја извршил задачата што ја постави пред партиската организација.

Го пренесуваме и секавањето на Ристо Цунов за активноста на партиската организација токму тие априлски денови во Кавадарци:

„Партиискот комитет самоиницијативно даде директива да се собира оружјето и да се сокри. Тое го прифатија не само партииската и младинската организација, туку и некои граѓани. Дури подоцна, кон средината или кон крајот на месец мај, дојде директивата на Покраинскиот комитет со која се забрануваше собирање оружје, со закана дека секој член на КПЈ кој собира оружје ќе биде земен на одговорност (познатиот став на Шарло — з.н.). Партиискот комитет во Кавадарци решително се противстави на тое да им го предаде оружјето на Бугарите. Она што беше собирање беше добро сокриено. Комитетот даде упатство дека се засили конспирацијата во деновите на Партијата. Во тое време во Кавадарци немаеше никаква
бугарска власт. Окупаторските бугарски единици дојдоа дури еден месец подоцна. Во градот постоеше само еден одбор од граѓани за одржување ред што го формираа чаршишки пробугарски елементи. Комunistите политички активно го бојкотираа овој одбор, кој му подготвуваше добредојде на бугарскиот окупатор.

РЕЗЕРВИРАНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО
КОН НЕПРИЈАТЕЛЕТО

Како, пак беа пречекани бугарските војски во Куманово и селата најдобро може да се види од архивските материјали на штото конституираната бугарска окупаторска власт:

До господин Околискиот управител — Куманово
dоверливо

Населението ја пречека властта речиси рамнодушно, без да пројави некое посебно задоволство...

10 јули, 1941
Симеон Агов
Кмет на Клечевското селско општинско управление
dоверливо

До г. Кумановски околниски управител

Политичкото и општественото настроение во градот може да се соопшти во следното: една резервисаност од страна на поголем дел од граѓаните при секоја општествена или политичка акција преземена од власт. Второ, извесни средини се стремат кон пренеување на сите служби во рацете на тухаши лица и за постигането на таа цел не се избираат средство во запоставувањето на службените дојден од старите предели на царството...

...Штетни за државата пропаганда има и тие се од комunistички карактер и пропаганда вршена од страна на српски агенти. Првата се води од работничите левичари и од некои делови на интелигенцијата, а втората од агенти на Србија.

Причините за создавање комунистичка пропаганда и нејзините корени се кријат во безгрижноста што Југославија ја пројавувала кон работнички средини, лишавајки ги од секакви закои.

24 јули, 1941 год.
За Кумановското градско општинско управление
кмет: (потпис нечисток)
dоверливо

До г. Околиски управител — Куманово

Се забележува незадоволство меѓу населението од наредбата за принудно продавање на волната и оставање на човек по едно руно, незадоволство од високите цени на пченката, незадоволство од недостигот на сапун, сол и тутун...

7. август, 1941 год.
За Градишческото селско општинско управление
кмет: (потпис нечисток)

П. С.: „Овде нема комунистичка пропаганда, но се чини комунистите од околнискиот центар (т.е. од Куманово — з.н.) го користат контактот со населението во пазарните денови за да го убедат дека Советското Сојузв има добра перспектива. На ист начин призраниците на Југославија зборуваат и шират гласови дека Југославија пак ќе се обнови."

НИ АИР ОД ГОЛЕМОСРБИТЕ, НИ БЕРИКЕТ ОД БУГАРИТЕ!

Точно е тоа дека бугарските акциони комитети низ окупираниот дел на Ѓардарска Македонија извршвајќи одредена улога во организирањето пречки на бугарските војски во Скопје, Битола, Охрид, но точно е и тоа дека, речиси, сите членови на овие комитети или да бидеме попречени: добар дел од членовите на овие комитети се ставија во служба на окупаторот, како, на пример, Илија Коцаре, адвокат од Охрид,
кој со леб и сол ги пречека војските на окупаторот во градот на Самил. Истиот оној Коцаре, кој подочна како охридски кмет, во еден говор близу селото Велмеј, рече:

— Браќа Бугари, немојте да одите по умот на овие измамници — партизаните! Тие не ви носат слобода, туку пропаст. За вас единствен спас е да ве земете под своје мајка Бугарска и Германија, која ќе ве возвращува во борба против партизаните и балистиите. Пере Пирузе, кој беше од нас осуден, ве води во пропаст и тој ви ја даде младината. За него, а и за другите, единствен спас е да го земат знамето на Бугарскиот народ и со него да дојдат во Охрид.

Истиот оној Коцаре, кој патува од село до село и како кмет на „бугарски Охрид” ги деморализираше селаните:

— Ако ги храните волците (т.е. партизаните — з.н.) ќе ве палат Германиите! Научете една десетина за секогаш дека не треба леб да им давате и да ги помагате тие кучиња (т.е. пак партизаните — з.н.).

А кога Народноослободителното движење зеде толку широки размери што не можеше со ништо да се сопре, на Илија Коцаре не му остануваше ништо друго, току само да се чуди:

— Ама, не ми е ясно, бре луѓе, како може да се ослободува веке една ослободената Македонија?

Известајот пак, за пречекот на Бугарите во Прилеп што весничето на Стефан Стефанов го донесе во својот втор број, страна трета, го донесуваме само за да се види апсурдноста на големобугарската пропаганда што ја развива Васил Хаши Кимов и Стефан Стефанов. Во известајот под наслов „Пречек во Прилеп на првите бугарски железнички единици”, меѓу другото стои:

„По улиците се движе безброй кампиона, тенк-ви — брмчат машините. Преполни од војска тие минуваат брзо низ градот и одат надолу — кон Битола. По сите улици стојат прилепчици, зарадувани, вчудувани, невидени од септо ова, зашто не можат да поверуваат на сопствените очи: ништа ова не е само сон?

Попладното околу 4 часот наеднаш зачуха свечено камбаната: знак дека гостите доаѓаат. Како да го очекуваш само тоа в мит по сите улици потече една голема река од луѓе — илјадници луѓе трчаат кон же-

лезничката станица. Половината уште не беа ни стигнали до неа, кога возот пристигна и громогласно „ура” од излади граа за одбелења доаѓањето на бугарските железничари. Моментот е сублимен: некои плачат од радост, други се фрлаат во вагоните и ги бахуваат и прегриваат војниците. Цвеќења фрча од секаде. Во тој момент старото бугарско гимназиски учители г. Милан Небреклиев се искачува и со кратка огнена реч ги поздравува гостите. Возбудени од неочекуваната средба, општени од огнени чувства на брата луѓа, некои од војниците одговараат на поздравите и билежки времето изминува, возот тргнува полека, оставајќи 10 до 15 души бугарски војници да ги заземат местата на железничката станица“.

Настаните од 11 октомври таа година ќе ги разнесат во парчиња ваквите и на нив слични лаги и измисли, чија единствена цел беше македонското населење да се доведе во заблуда што потоа ќе се користи за разноразни цели. Зашто вистината беше понеква:

„Партистката организација во Прилеп подготвена ги пречека априлските денови на 1941 година, се потсетува на тие денови Вера Ацева. Таа во првите месеци на оваа година, борбувала ја својата активност, прими уште шест нови членови, така што на 6 април 1941 година партистката организация во Прилеп имаше около 45 членови, се секава Ацева. Во тоа време имаше повеќе од стотина скровци опфатени во сковски групи, а неколку стотина симпатизери беа организирани во преку 100 воспитни и други групи… На 6 април 1941 година, веднаш што слушнале за нападот на Германија на Југославија, Месниот комитет закажа состанок за 7 април во 18 часот. Состанокот траеше до 6 часот изнутрината. На тој состанок дневниот ред беше следен: прво, дискусијата за одност кон окупаторската фашистичка власт и за тоа како треба да дејствува партистката организација меку масите во новите услови, со оглед на постоjeњето на плузи кај одределени категории граѓани во одно на бугарската окупаторска власт; и второ, формирање комисии и тоа: комисија за собирање оружје и комисија за прифаќање на југословенските војници и нивно пресоблекување во цивилна облека за да не паднат во заробенштво.
По првата точка заземен е јасен став дека тоа е фашистичка окупаторска власт и дека комунисмите треба активно да дејствуваат меѓу масите на создавање отпор и борба против окупаторот. Но со оглед на изузити кaj извесни структури граѓани спрема бугарскиот окупатор, стана збор за тоа дека треба постепено да се разобличува „олосободителната мисија на Бугарите“, за да се разбијат тие изузити. Се заклучи дека треба да се постапува горе-долу во оваа смисла: „Ни ант од големосрбите, ни берикиет од Бугарите!“ Во врска со другата точка беа формирани две комисии за собирање оружје и за прифаќање на југословенските војници. Овие комисии веќе утврдена почета да работат.

Што се излеговете од состојбокот дознавме дека големосрбската власт, војска и полиција се повлекле. Значи — беше безвластие. Прво што направиле беше да ги ослободиме затворениците. Во прилепскиот затвор тогаш, покрај некои членови на Партијата од Прилеп и Пирот, беа и Ристо Бајалски од Гевејлија, Коце Металецот, член на Покраинскиот комитет, Диме Мирчев од Велес и некои други. Ги повикавме роднините и родителите на уапсениите другари. И други граѓани се собираа тока и извршувме силен притисок на чуварот на затворот. Тој не можеше да ја разбере ситуацијата. Меѓутоа, по притисокот и захканиите видови дека нема никаква заштита и ја отклучи затворската врата. Затворениците од другите градови први се појавиле по куките на нашите другари, а потоа, по два-три дена, им помогнавме да отпатуваат, зашто тоа главно беа партиски функционери.

ПОЛИЦИЈАТА КЕДЕЈСТВУВА
БЕЗ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во меѓувреме, првите претставници на бугарската окупаторска власт ги заземаа клучните позиции во штетуку формирање институциите на власт. И во вториот броj на „Македонија“ (а каде на друго место) тие денови именуванит директор на Скопската област, Антон Козаров, ги објави своите први наредби:

„Воспоставувајќи ја властта на бугарската држава на ослободената територија на Скопската област, објавување дека денеска, 26 април 1941 година, организите на бугарската државна власт ги започнуваат своите нормални функции и затоа:
1. Сите граѓани се длжни безусловно да се потчинуваат на властите. Нарушителите ќе бидат казнети најсвоено.
2. Го покануваме населението од Скопската област да го сочувува апсолутното спокојство и ред, како и да не се подава на никакви панични гласови…

(Наредба броj 2, од 26 април 1941 година)
1. Секој граѓани е длжан да се потчинува и да ги исполнува наредбите и распоредувањата на полицијата, чија задача е исключително само да го зачувува редот, безбедноста на граѓаните и државата.
2. Сите издадени наредби од германските полицијски власти, односно одржањето и затворањето на установите, како и часов определен за движење на граѓаните, остануваат на сила. Последната наредба ќе биде исполнувана со многу готема строгост.
3. Спроти некои граѓани, кои со цел да навесат смут или граѓанството, што ќе се одбидат да нукаат на лицата на должност, ќе се дејствува со оружје, без предупредување.
4. Најструго забрануваме собирање во групи.
5. За исполнување на овие наредби најдруго ги обврзуваме полицијските органи во Областта, кои да дејствуваат со оружје на секое непочитување.

(Од наредбата броj 1, од 26 април 1941 година)

Без некои посебни коментари очигледно е: Стефан Стефанов и Васил Хаџи Кимов, всушност, пропагирале воспоставување окупаторско-полицијска власт во овие делови од Вардарска Македонија, за кои тие и нивните грст истоименности тврде дека се „олосободени“. Зашишо шmekno e da се помисли дека слободата каде и да e, doaga со вакви наредби и закани!
Наспроти гласните величения на голема Бугарска и Раждото, наспроти најшироката големобугарска пропаганда меѓу македонското население, активноста на бугарските комитети со одлука на Министерството за внушителни работи од 13 јули 1941 година е забранета. Всушност, бугарските окупаторски војски и бугарската полиција и власт се сместила во овој дел од Македонија и комитетите ја одиграа својата улога.

НАЧАЛНИК НА МИЛИЦИЈАТА — СТЕФАН СТЕФАНОВ!

Но не и луѓето, односно, еден мал дел од луѓето во нив. Повторно есената 1944 година (вторник, 19 септември), на големо чудење на граѓаните од Скопје, се појави гласлото на Стефан Стефанов „Македонија“. И пак како број еден и година прва. Сепак, измените во него се повеќе од очигледни: нема веќе „македонски Бугари“, нема повеќе „мокниот водач Хитлер“, нема „Отечество Бугарска“, нема „склата слобода“, го нема бугарското јазик, туку текстовите се напишани на релативно чист македонски јазик без ер голем и без ер мал. Меѓутоа, значи ли таа дека се изменил и сопственикот и директорот на „Македонија“, Стефан Стефанов?

Состојбата во Скопје и Македонија по капитулацијата на фашистичка Бугарска е повеќе од јасна: сè она што било соработник, директен или индиректен, на окупаторите, сака да ги прикрие своите траги пред незапирливото напредување на силите на НОВ и ПОЈ; шпекулантни и шикарни ја користат ситуацијата и почувствуваат незамислив лов во матно, а Германците имаат една единствена цел: да ги извеле што поброј и што побезболно своите единици од Грција и да ги префилат кон Австрија и Германија, и со нив, евентунално, да го спречат напредувањето на сојузничките сили кон Берлин.

Одтока и нивната грижа во Скопје да се заведе каков таков ред и оттока инциденти на германскиот воен команда за Македонија, генерал — лајтланто Шајерлен во Скопје да се формира милиција, чија задача е да се „зачува редот, мирот и безбедноста во Скопје“. За началник на милицијата е поставен (а кой друг?) скопскиот адвокат, Стефан Стефанов! Истовремено во Скопје е формиран и Местен комитет, во кој се разбира, влегуваат, ножката другите, и Стефан Стефанов и Васил Хаци Кимов! Целта на Комитетот е да обезбеди „исхрана на народот и уредување на сите прашања: економски, административни и финанси во Скопје и околниот“. Се чини дека судбата на Стефан Стефанов и Васил Хаци Кимов е да членуваат постојано во некои комитети, што се формираат и дејствуваат во времењата на безвладство, но комитетот што се знае кој и зошто ги иницира.

И ПО АСНОМ ПАРОЛИ ЗА „АВТОНОМНА“ МАКЕДОНИЈА

Интересно, Васил Хаци Кимов не само што не е уредник на весникот „Македонија“, туку тоj и не се работи во него — премногу е компромитиран и со своето пишување и со својата, пред сè, прогерманска активност. Но затоа пак сега во „Македонија“ се оглавува неговиот истомислен (ако дајува, воопшто, имаат некој својо мислење), Стефан Стефанов:

„Водачите и работниците на Внатрешната револуционерна организация дадоа реални докази за својата искреност и отвореност: влезоја во ораѓево борба со агентите на великобугарската, великосрпската, великороската и албанската политика и дадоа многу и силни жртви.

За пропадањето на тоj политички идеал за Македонија криви сè не апостолите и борците на македонската револуциjна, а исключително балканските укувциjи и нифната грабачка политика за есап на Македониjа.

Тие балкански укувциjи не сакаjа да видат историскиjот факт оти Македониjа живела пет века во границите на Турската империjа, така надживела и нифното ослободување, беше една закралена географска целост и отделно економско општежитие, што i даваjа сите изгледи за еднострано политичко решеjе на македонскиjот впрос, елбете, ако сè беше премила i исполнела формулата на патриарсите на маке-
донската револуција — автономијата или отделна не- 
зависна политичка целост, член на проектираната Бал-
канска федерација.

Влегувањето на Македонија во една југословен-
ска федерација ќе биде едно крајно непоследно ре-
шение на македонскиот вопс: повторување на ста-
рите политички грешки отфрлени од живиот живот.
Под овој политички бајрак — слободна и незави-
сива Македонија во нејзината географска целост, член на една балканска федерација — треба да се наредиме слободно, свесно, чесно, и гордо и со вера и да се бо-
риме против секое друго решавање на македонскиот вопс.

Во това дело, верувам, македонската интелгенци-
ја ќе најде поткрепа во сите велики сили, ќе најде раз-
бирање и помош и во другата балканска интелгенци-
ја...

Го напишал и го потпишал сего ова во вториот 
брой на новопокренатот венек „Македонија” од 28 
септември 1944 година, Стефан Стефанов. Колку мал 
tекст, а колку интриги и заблуди!

Пропагирањето на една важна идеја за автономи-
на Македонија, десета месеци по Второто заседание 
на АВНОЈ и неполни два месеци по историските одлу-
ки на АСНОМ, што ќе рече, по конституирањето на 
македонската држава во рамките на братската југос-
ловска заеднина, значи диктат, поткомпактиви и 
предизвикувања атак на придобивките на македонска-
та, и не само на македонската, ослободителна војна и 
револуција.

ЦЕЛ: СОЗДАВАЊЕ ЗАБУНА

Целта е јасна: да се создаде забуна, да се интри-
гира меѓу луѓето со овевените фрази „автономија” и 
„интелигенција”, наспроти една объективна историска 
виства дека државата на Македониите, макар и не 
во нејзините геополитички граници, сепак, веќе постои 
и дека таа е израз на жељите и стремежите на целиот 
народ од Вардарска Македонија, изразен преку него-
вите претставници на заседанието во манастирот Про-
хор Пчински. По фигуративно речено: групата агенти,
отпадници, политички авантуристи, се обидува, за 
последен пат, со сини интриги да го смрвт неминов-
ноят тек на настаните. Направо.

И не само тоа: Стефан Стефанов оди понатаму: 
во број два од својот повторно покренет весник, тој 
на уводно место го поместува коментарот „Единстве-
но решение” во кое, буквално, стои ова:

„Самата Македонија од своја страна никога не 
е пропуштала да им ги одрече на своите соседи пра-
вото да се третира како честа земја и да ја „слобо-
дујат” и достаочно е нагласуела оти незиниот народ 
представува една одвоена народна единица со свои 
собствен самобитен живот и менталитет и свои одво-
ени интереси. Целото изминато на целото наше време 
изобилува со докази за това:

1. Богомилското движение никано у Централна 
Македонија, е безспорен протест и против империалис-
тините домогванија на првото бугарско царство.

2. Обстојателството што првото бугарско царство 
се е разпаднало така што една од новите држави се 
направи македонска држава на Цар Самуил и продол-
жила самостојателен живот, пак е доказ оти Македо-
нија и незиниот народ представува една опшност 
со различни интереси од интересите на бугарското цар-
ство.

3. Крововите и тешки борби на Цар Самоилова 
Македонија против Византија и десете хиляди осле-
пени Македони, се така доказателство спрема Грци-
те, а разпадањето на србската Цар Душанова држава, 
pак така што една од новите држави што се восродила 
е токмо македонската држава на краал Вукашин и си-
на му Краал Марка, е такво доказателство спрема Србите.

Ами црковните борби против Грците по време 
на турското ропство и, после, против андарите; или 
борбите против Србите и нимните чети до 1912 до 1941 
година — или борбите на старата ВМРО против врхов-
вистите — наивеке и нарочно они особено тешки и осо-
бено мачителни и крвави борби на современа Маке-
донија против бугарската власт од 1941 до 1944 годи-
на, во кои борби Бугарија као да сака да ги надми-
не и нацирните денови на изванредно тешките 23 срб-
ски години и по тој начин да си надокнали загубеното,
— сите тија борби од првоначалнојот соседен живот на
Срби, Блгари и Грци на Балканскиот полуостров до
нај — ново време не се ли беспорни и убедителни до-
казителства оти у Македонија секога е имало една на-
трешна самостојна и самобитна живиарна народна сила,
која, натре обединителна, против сички надворни им-
перијалистички ламтежи и реагирала по еден и една-
ков начин безразлично дали ламтежот иде од Срби,
од Блгари или од Грци“.

КАЗНИ

И, ете, токму тој Стефан Стефанов треба од името на
германската воена командантура, преку милици-
јата да го „одержува редот“ во Скопје. Се разбира, дој-
де до она до што мораше да дојде: во договорот со
скопската партизанска организација Стефанов вети дека
нема да ги прогонува со својата милиција комунистите во
Скопје, нелегалците и нивните соработници. Ме-
гутоа, наспроти таквите договори не можеше да из-
мине ниту еден ден, а новоформираната милиција да
не уапси или пак да не поче да прогонува припадни-
ци на Народноослободителното движение.

Настаните брзо се развива: не помина ни месец и
пол, а единиците на НОВ го ослободиле и Скопје. Де-
финитивно се распадна политиката на договорување
и лакејство. Стефанов и Хаџи Кимов се најдоа во ра-
цете на органиите на безбедноста. Судот ги изрече пре-
судите како што следува: Васил Хаџи Кимов беше осу-
ден на смрт со стрељане, а Стефан Стефанов на 16 го-
дини принудна работа. За љубопитните: на Хаџи Ки-
мов Врховниот воен суд му ја намил казната на 20 го-
дини строг затвор. По одлежаните десетина години, тој
беше пуштен на слобода. Сега живее како југословен-
ски пештерер во Софија.
„Нова Македонија“ од 21 ноември 1948 година, со насловот „Бугарските фашистички окупиатори извршија во Македонија најстрашни злосторства што ги памети историјата на нашот народ“, преку цели пет колони од третата страница го најави почетокот на судењето на Асен Богданов, бивш областен полицијски начелник во Скопје. Седнувањето на овој полицаец на обвинителната клупа задоцни, зашто во почетокот на септември 1944 година Богданов беше префрлен на должноста директор на полицијата во Софија, што значи, го напушти Скопје, па по завршувањето на војната може да биде баран од бугарските власти како воен злосторник. А тие долго време го оглаваа предавањето на Богданов, зашто тој, заедно со генерал Маринов, министер на војската (истоото оној Маринов што беше команда на Петнаесетата дивизија со седиште во Битола), одиграа значајна улога во деветосептемвришкиот преврат во Софија, по што Богданов пак остана директор на софиската полиција, но сега во Отечественофронтовска Бугарија! По непрестајниот интервенции бугарските власти го предадоа Асен Богданов само еден месец пред да биде објавена фамозната Резолуција на Информбирото — таму некаде во мај 1948 година. Заедно со Богданов на обвинителната клупа застанаа уште неколку негови, директни или индиректни, соработници.

Еве го почетокот од извештајот во „Нова Македонија“:

„Под претседателство на Панто Станичев и поротниците Ремзи Исмаил и Митко Илиев, вчера пред Окружниот суд во Скопје почна процесот против Асен Богданов, бивш областен полицијски начелник во Скопје, Трајко Чундев, бивш областен инспектор на гру-
дот во Битола и Скопје, Толе Спасов, бивши директор на Македонската банка во Скопје, Димитар Панов бивши околиски управител и помошник на обласниот директор, Никола Ветеров, бивши околиски управител, Стоилко Давидов, свештеник, Кирил Грунчев, бивши општински кмет, Трајко Јовчевски, бивши полицаец, Илија Сливанов, бивши клетски намесник и Темелко Стојановски, бивши општински шумар.

Обвинението го застапува јавниот обвинител на НР Македонија Лазо Мојсов со помошниците Димо Кантарџиев и Донч Илиевски.

Откаак обвинетите беа земени генерални доби збор јавниот обвинител Лазо Мојсов, кој во неколку часовни говор ги изнесе тешките злосторства извршени од овие спроводници на великобугарската фашистичка политика во Македонија.

ЗА ВРЕМЕ НА ФАШИСТИЧКОТА ОКУПАЦИЈА НА НАШАТА ЗЕМЈА, СЕ ВЕЛИ ВО ОБВИНИТЕЛНОТ АКТ, НАШИОТ НАРОД БЕШЕ ПОДЛОЖЕН НА НАЈЖЕСТОК ТЕРОР ОТ СТРАНА НА ОКУПАТОРТО. ВЕЛИКОБУГАРСКАТА РЕАКЦИОНЕРНА БУРЖОАЗИЈА, СТАПУВАЈКИ ЕО ВОЈНАТА НА СТРАНАТА НА ХИТЛЕР, СЕ СТРЕМЕЛА ЗА РАБИВАЧКИТА ВОЈНА И ОКУПАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА ДА ЈА ИЗПОЛЗУВА ЗА ИСПОЛЗУВАНЕ НА СВОИТЕ ОДАНЧЕНИ СТРЕМЕЖИ — ПРИГРАБУВАЊЕ И ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, СОЗДАВАЊЕ НА ГОЛЕМА БУГАРИЈА. БО ИЗПОЛЗУВАЊЕТО НА ТАА СВОЈА ЦЕЛ, ТАА ПРИЕЛА СЕ НА ЈАСТРИЧИ ЗЛОСТОРСТВО ШТО ГИ НАМЕТИ ИСТОРИЈАТА НА НАШИОТ НАРОД, РАШИРУВАЈКИ ГО ДО ЧУДОВИШНИ РАЗМЕРИ ВЕЛИКОБУГАРСКИТО ИШВИНИЗМ. БУГАРСКИТЕ ФАШИСТИЧКИ ОКУПАТОРИ МУ ОБЈАВИЈА КРУВА ВОЈНА НА МАКЕДОНСКОТО НАРОД. ТИЕ ПОЧНАА ДА СПРОВЕДЕВАА ПРЕКУ СВОЈАТА ВЛАСТ И УСТАНОВИТЕ ШТО ИМ СТОЈЕЈА НА РАСПОЛАЗАЊЕ, ЖЕСТОКА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈСКА ПОЛИТИКА. ТИЕ САКАА ДА ЗО ИСТРЕБАТ МАКЕДОНСКИТО НАРОД, ТИЕ ГО ЗАБРАНИЈА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И МАКЕДОНСКОТО ИМЕ, СТРЕМЕЖИ СЕ ДА УНИШТАТ СЕ ШТО Е МАКЕДОНСКО".

ДОЛГ СПИСОК ЗЛОСТОРСТВА

Долго е обвиненето против Богданов, зашто беше јасно дека обвинувајќи го еден од двајцата обласни полициски начинчи во окупирана од Бугарите Македонија (другата област беше Битолската), јавниот обвинител, всушност обвини цел еден оштетено-политички систем, што исцело се потпише на полицијата, кога станиваше збор за реализирањето на политиката што сакаше да ја наметне во „новослободениите" земји. Особено кога станиваше збор за денационализацијата на нивното население и пред се за наметнувањето на идејата дека се „ослободени".

„Како помошник на обласниот директор и обласни полициски начинчи во Скопје од јануари 1943 до крајот на август 1944 година се вели во извештајот на „Нова Македонија", Асен Богданов, потполковник на фашистичката полиција, е еден од најважните функционери на бугарските фашистички власти во Македонија, а со тоа и еден од најголемите воени злосторци. Тој е одговорен за многобројните злосторства извршени од страна на окунарото во Македонија. Асен Богданов доаѓа во Македонија по во крај задушеното наредно востание во Драма и Серес, како полициски крволов, како „чест рака" и туква да ја организира и да раководи со борбата на окунарските власти против македонското народ и неговите партизански одреди.

Како обласни полициски начинчи во Скопје тој организира мрежа од соработници во цела Македонија и создава специјални вооружени полициски органи и контратексти, се поврзува со зглобнатото германско Гестапо, координација и раководи со задолжителните акции на бугарската фашистичка полиција и бугарската фашистичка војска на генералите Бовдев, Маринов, Поп-Димитров и со специјалните одреди на Гестапо на поручникот Бирман.

СИЛНА И РАЗРАСНАТА ДЕЈНОСТ НА КП

Нема крај на кривите злосторства на бугарската окунарска власт во Македонија, пренесува дел од обвиненитето „Нова Македонија", на кои како еден од организаторите не се јавува обвинитот Асен Богданов. Тој во својот годишен извештај до министерот за анатратни работи за 1943 година на страна 49 вели:
"... Во извештајниот период се задржани и распрашани 1.187 затвореници, уништени 37 партизани и јатаци, живи фатени 67. На службата ѝ беа дадени вкупно 870 задачи, од кои 826 решени."

Асен Богданов дојде во Скопје во 1943 година. Еве како одговара теж на прашањето на јавниот обвинител, Лазо Мојсов, каква беше тогаш состојбата во Македонија:

— Речиси во цела Македонија постои веќе нараснато незадоволство, охраза спрема бугарската власт. Тога незадоволство единствено се поддржува од Комунистичката партија, која во својот стремеж да се противстави на окупаторската власт беше излезена со значителни вооружени единици. Очигледно, треба да се почне работа против Народноослободителното движење.

— Значи, продлужуваше со испрашувањето јавниот обвинител, во овие 20-те разраснато Народноослободително движење. Насекаде ли?

— Речиси насекаде.

— Кои ја запозна со ситуацијата во Македонија?

— Ме запозна начелникот на државната безбедност и мојот претходник.

— Дали ви кажа нешто карактеристично?

— Карактеристичното се состои во тоа што бугарската власт речиси немала никаква поддршка од народните маси, што незадоволството е доста големо против окупацијата и што разраснатата дејност на Комунистичката партија е голема и силна.

Потоа Асен Богданов зборува пред судот за дислокацијата на воените еденции во Македонија, истакнувајќи дека во почетокот на окупацијата овде имало само две бугарски дивизии, а подоцна, кога се развило Народноослободителното движење, бројот на бугарските дивизии значително се зголемил.

— Дали можете да ни кажете една цифра за бројноста на сите тие воени еденции?

— Општот број на тие еденции во 1944 година беше над 40.000 души.

— Само воени, без полицијата?

— Да, без.
ПОТКРЕПА САМО ОД МАЛ БРОЈ ЛУЃЕ

Дека бугарската окупаторска војска и полиција не се бореле само против Народноослободителната војска туку против целиот македонски народ, овој дипломн мегу јавниот обвинител и обвинитот Асен Богданов тоа и найдобро го покажувал:

— Зошто обвинитот Богданов, кога дошол во Македонија, добил впечаток дека бугарската власт не може да се справи со Народноослободителното движење?

— Тој впечаток јас го доби во втората половина на 1943 година, зашто бугарската власт беше сосема бессила, бидејќи немаше никаква поддршка во народните маси. Македонскиот народ, без еден мал процент, беше лиочно настроен и гладеаше непријателски на окупаторската бугарска власт. Народот беше тој што ги исфрлише кадри за Народноослободителното движење. Јасно се гладеаше дека тие кадри систематски растат, затоа што ги дава народот, а бугарската власт имаше поткрепа само од мал брой луѓе.

— Какви впечатоци посеши обвинитот Богданов кога дојде во Македонија за националност на македонскиот народ?

— Пред да дојде во Македонија јас имав впечаток дека тука навистина има бугарски елемент. Тоа нешто беше всушност кое наши со години: дека Македонија ја припаѓа на Бугарска, дека тој народ е бугарски, дека овде имало бугарско царство. Изненадуванашто за мене беше големо. Овде јас констатирал дека бугарски елемент има само во лично на неколку бозати луѓе, што се добрашлепи до бугарската власт, г实景 тенција што припаѓаат кон организацијата на нашот народ. Сите други бее со сознание за својата националност, за своето потекло — дека се Македонци.

— Кој ги организира специјалните служби за бугаризирање на македонскиот народ? — прашувал поротникот Реми Исмаил.

— Тие се организирано со решение на Министерскиот совет, а бее раководени директно од Министерството за внатрешни работи.

— А што се барааше од лицата испраќани во бугарскиот окупаторски административен и полицијски апарат? — прашувал поротникот Исмаил.

— Од нив се барааше да бидат проникнати со сознанието за бугаризирање на македонскиот народ и за задржување на овој крај, по секоја цена, под Бугарска. И да имаат квалитети на луѓе — борци, против Народноослободителната борба.

— Дали тие ја праведа довербата на своите повисоки начиници што ги правеа во Македонија?

— Да.

— Како?

— Со борбата што ја водеа и безусловната примена на мерките на бугарската власт на терор, ликвидација, екзекуција, палеж итн.

— Кој ги убиваше луѓето: војската или полицијата?

— Заедно.

— Како беа убивани: со бешење, колење или пак со стрелане?

— Имаше стрелане, а имаше случаи некои да умираат од претепување, како и од фрлање во Вардар.

— Да, стана збор за методите и мерките преку кои бугарската окупаторска власт се обидуваше да му го власи на македонскиот народ убедувањето дека тој е само дел од бугарскиот народ и дека неговото минато и историја се само дел од „големата и славна“ бугарска историја. Најновите истражувања покажаа какви бее тие методи и мерки. Овие автентични искажувања што ќе ги донесеме подолу се само дополнување на обвинението против Богданов, што ќе рече и против целата бугарска окупаторска полиција, под што треба да се подразбере и против бугарската окупаторска власт. Ако некаде некои текстови немаат потреба од коментар, тога се овие искажувања:

СМРТТА НА ЈОРДАН ЧОПЕЛА

По ослободувањето, Панделе Масов од Струмица изјавил:

„Во текот на 1941 година на двапати бугарската полиција го уапси мојот син Сандо Масов од град Струмица. Секогаш од полицијата син ми беше ма-
ван. Еднаш беше кренат на полноќ и однесен во учас-токот. Полицискиот подначалник Димитар Петров му наредил на еден стражар да го теша, но овој не можел и одбил. Тогаш подначалникот Димитар Сам почнал да го теша син ми, велелки):

— Еве како се мава!

Најдушмански то го теша по телото и нозете, по што попретеле и помдреле жилите и нозете на син ми. Кога го ослободил од затворот син ми Сандо не можеше сам да стои исправен. Бев принуден да го носам на лекување во Скопје, каде што детето по 24 часа ми умре од добиените повреди".

Груповиот началник на битолската полиција, Димитар Миленков, пред истражните органи изјавил:

„Изтруната на 10 април (1942 година — 3. н.) околу 7 часот ми извикаа по телефон во хотелот. Се јави началникот на службата Курчев, кој доста нервно ми кажа да замина за Битола. Зами-нав со мотор и таму разработ дека е убиен агентот Стојчев при претресот на една кука на улица „Рила“ број 5.

Случајот бил вакво:

На 9 април Стојчев со група полицајци отишол во еден стан, каде што, според податоците, се криело едно сомнително лице. При влегувањето во куќата, во еден од соседните дворови се чуле истерили, полиц-ајците потрчале во дворот, а Стојчев останал сам во ходникот. Во моментот кога се нашол под отворот на таванот на него скокнало едно лице и се обидело да го разоружа, но во борбата што се развела, Стојчев успеал да стрела, го рашили лицето во стомакот, но тоа побегнало преку дворот. Еден од штотоакти пристига-натите полицајци пушел со шињајер по него и го убил. Во текот на денот бил утврден идентитетот на лицето: Јордан Чопела од Варош, Прилепско, илегалец од 1941 година.

При испитувањето на задержаните лица Стојчев утврдил дека на улица „Рила“ број 5 има тајна кому-нистичка печатница, на затоа утврдена на 10 април, заедно со агентот Трајко Пандов и група полицајци, тргнал да изврши претрес во посоченото стан. Претресот почнал и во долапите на една од собите Сто-јчев и Пандов направте: циклостил, шапилограф, машина за пишување, готови летци за растурање и инструк-ции, ракописи, восточни листови готови за печатење, бела хартија, мастило и други материјали. Кога се тоа го собрале и тргнал да излегуваат, Стојчев ја открив вратата на една мала собичка до скалите и пред него се исправило едно лице, кое стрелало со револвер (Вангел Тодоровски — Мајор, подоно про-гласен за народен герој — з. н.). Стојчев паднал. При-трчал Пандов и се обидел да стрела од парабелумот, но тој му откажал, па бил принуден да стапи во борба со лицето, кое пukalo и го рашило во ногата. Исто-времено еден полицаец го убил непознатото лице. Стојчев на пат за болница умрел, а Пандов бил превзан и испратен на домашно лекување".

СТИВ НАУМОВ ПУКЊА ВО НАЧАЛНИКОТ КУРЧЕВ

Еве еден дел од изјавата на агентот Ангел Наков од село Голинци, Ломско — Бугарска, во која станува збор за убиството на Курчев:

„Малку подоцна дознаа од известувачите дека е убиен началникот на државната безбедност Александар Курчев. Некоја Вера го извикала Курчев од дома и го одела до улицата „Илинден“, каде што Курчев требало да се сретне со некој илегалец за важни податоци. Кога Курчев дошол до илегале-цот тога стрела во него, а го рашило на две места и полицае-цот од кошненото ескадрон го притрчал да му помогне на началникот. Доџа вечерата началникот Миленков ми наредил да донесам кофа вода кај него. Јас го сторив тоа и кога Ја донесов кофата, влегов во неговиот кабинет и видов легнатата една млада жена со разголени нозе, која било откако. Тука беше начал-никот Миленков и еден поручник по име Ведев и двијата со дра во раките. Утврдената чува дека же-ната била убична со мавање од Миленков и Ведев. Разраб дека неа ја фатил агентот Коложелов во не-која кука...“

Забелешка: Изјавата на агентот Наков е само делумно точна. Точно е дека агент Александар Курчев бил убиен од илегалец Стив Наумов. Меѓутоа, не е точно дека Вера служела за некаква врска меѓу
Стив и Курчнев. Познато е дека Вера му била љубовница на Курчнев и дека тие две жени се враќале не-
посредно пред политиското час од ђубовен советник.
На пат Курчнев го сретнал Стив Наумов, кој ми се
стоги сомнителен и се обидел да го легитимира. Стив
ја вовлекол раката во внатрешниот цец на палтото, но
наместо легитимација, извади револвер и стрелол во
началникот на државата безбедност на бугарската
политија. Истовремено притрча еден полицаец, кој
се наоѓал во близина, и Стив пукал и во него го
ранил. Љубовницата на Курчнев, исплашена, почнала
dрача по улицата и да вика: „Југе, ке ме убијат!“
Полицијата, за да се оправда пред јавноста, ја обвинила
утредента Вера дека таа го намила Александар
Курчнев на средба со илегалецот и по два ден
непрекинато тормозење во битолската полиција, а
убиле. Посебен удел во претпосагувањето на Вера имал
и началникот Димитар Миленков.

ПРЕСУДАТА ИЗВРШЕНА ВЕДНАШ

За тоа како овој групач нападнал се однесувал
спрема онее што ги испитувал најдоброто зборува дел
од сослушувањето на Љубица Јосифовска, шивачка
од Битола:
— Дали го познавате лицето Димитар Миленков?
— Лицето Димитар Миленков го познавам од 15
май 1942 година, кога бев уапсена.
— Има ли и други уапсени со вас?
— Со мене бев уапсени уште осум другари од
Битола, и тоа: Цветанка Светиева, Фана Мојкова, Сто-
јанка Никодинова, Даница Костова, Цветана Спирова,
Марица Петрова, Љубинка Ташкова, Трајанка Божи-
новска, а во другите соби имаше уште 20 другари за
чи имиња не се сечавах. Нас не испитува ше гру-
повнот началник Димитар Миленков.
— Бевте ли тормозени и тепани?
— Што се однесувам до тормозот — тој беше го-
лем, а и тепането исто така. Не тормозеа со разни
методи.
— Има ли некоја од вас повредена телесно?

— Имае другарки повредени од тепане, и тоа:
Цвета Светиева доби затемнување на дробовите, Фана
Мојкова, исто, Љубинка Ташкова, исто, Цвета Спирова
gо изгуби видот, Трајанка Божинова доби нерва
болест, а јас ослабев на срцето.
— Дали некоја од вас беше осудена?
— Осудени бевме сите од 12 до 15 години. Цвета
Светиева доживотно. Од другарите во другата соба
тројца бев осудени на смрт, и тоа: Горги Наумов, Бла-
жко Рогозинар и Десано. Пресудата беше извршена
веднаш.

На прашањето: дали имаше некои повредени од
тепане, Лена Ташкова, од село Лавци, Битолско, од
говорила:
— Повредена од тоа тепане беше Менка Бавти-
рова, на која од многу тепане ј工商 пукна половина
и крстината и сега има постојани главоболки, а и не
може да се исправи — има мака. Уште се лекува, но
ништо не ј помага.

БОРБАТА НА МУКОС

Јордан Цонев, агент на криминалната службата од Битола, не ги поздрави друг излез, призна се:
— Во септември 1942 година (поточно: на 14 септември — з. н.) ни беше нерено на сите агенти да одме во село Небрегово, Прилепско. Мене ми биле два дена во ветер од Битола, еден подофицер и двата полицаие. Во Небрегово ми оставија со дводата полиција, а во двете соби имаше уште двадесет и четири другари за чии имиња не се сечавах. Нас не испитува ше груповот началник Димитар Миленков.

— Бевте ли тормозени и тепани?

— Што се однесувам до тормозот — тој беше голем, а и тепането исто така. Не тормозеа со разни методи.

— Има ли некоја од вас повредена телесно?
часот до 4 попладнето. И од едната и од другата страна имаше убиени. (Међу убиените беа и Борко Левата — Горанов, Блаже Топличанец, Гог Георгивски и Борко Антуновски — Киров — з. н.). Од партизаните шест до седум души и неколку фатени. Убиените партизани беа однесени во Прилеп и беа оставени на улица да се плаши народот, а животе беа однесени во касарната и таму убиени. Не знам колку души беа фатени живи. 
Петре Црниот за таа улога беше награден и поставен за служител во командантура — служба за државна безбедност. Знам дека тешко многу лица од фатените. Петар беше пратен на курс во Софија за агент”.

КОГА КЕ ГО ПУШТЕА НЕ МОЖЕШЕ ДА СЕДИ 
„На 15 октомври 1942 година дојде еден дел од 15. артилериски полк од Прилеп и го блокира селото Дебреште. Истиот ден дојдоа двајца полицијалци од дебрешкиот учасок и не собраа сосема фамилии и со татко ми стар 80 години и повеке и не отераа во дебрешкиот учасок. Тука не држеа седум дена и не мачеа со истегнување, прашувајќи не кая ви е брат ви, зашто тој беше избеган во партизани. По седум дена не кренуа сосема фамилии во Прилеп. Тука лежевме шест месеци неосудени. Додека лежевме во затвор во Прилеп постојано не тепаа, не истегнуваа, не мачеа, прашуваа не дали ги знаеме Орлов, Планински и многу други и каде сме им носеле храна. Сега тоа мачење и мавање беше под команда на груповиот начелник од Прилеп, Галабов, стар 28 години. Од агентите многу не тепаа и не мачеа Милутин Школаров, стар 20 години и Ангело од Топличани, стар 25 години. По шест месеци не осудиа уште шест месеци и не кренуа во Битола…”
(Изјава на Димко и Нове Блажевски од село Дебреште, Прилепско).
„Јас, Рушан Рушановски од Дебреште, стар 49 години, тврдам дека кога го донесоа Војчета Дабески од Дебреште, јас бев во затвор во Прилеп и него тука го донесоа. Кога го донесоа тој лежеше во затвор 80 дена и во тие 80 дена постојано го тепаа, толку многу што верувам оти е неспособен за физичка работа за цел живот…”
„Јас се викам Рушан Асанов Рушановски од село Дебреште и кога го собраа другарот Ананија Велковски од село Дебреште јас не видов, зашто бев во затвор во Прилеп, но во затворот го видов лично со очи. Толку го тепаа кога ке го пуштаа не можеше да стои на нозе од котек, а ние го ладење со студени крпи за да му помине”.
„Јас се викам Јубе Велевски од Дебреште и прашан кажувам: кога го дотераа Војчета од Брод во затвор лично видов и знам колку го мачеа и тепаа: го собуваа бос, па го маваа на табаните, па потоа го држеа во вода. Лично го маваше агентот Вангел — Ангеле, чие презиме не го знам, агентот Коцо Георгиев од Рише и други, чии имиња не ги знам…”

И ГИ ТРГНАА ЗА СТРЕЛАЊЕ 
„Оваа изјава ја давам во врска со стреланите на 29 октомври 1943 година. Убиени се следниве лица: Воjo Смилев од Куманово, Бетка Стојчева родом од Словенија, Нане од село Пезово, Саадо од село Пезово, манастирски момок роден од Кратово и Седа Василева од Крива Паланка. Во тоа убиство беше соучесници и Петруш Доневски од село Градиште, кмет, Дани Стојчевски, кметски намесник за село Градиште, Трајан Василков, војвода на контрачетата од Градиште. Од овие лица се предадени настретаните и кога дојде полицијата право отиде кај Дани. Тогаш Воjo Смиртов го тепаа со тоjата до изнемоштеност, му течеш крв од целото тело. Воjo некако се подигнал на нозе и му реке на кметот Петруш:
— Аман, спасувај, зашто ние ве спасиме кога ве фатија партизаните. Сигурно ќе ве стрела, а сега ние пред вас умирете!
Петруш рече:
— Тие беа твои, а овие се ми другари!
Тогаш полицијското старшина нареди Воjo веднаш да се стрела, и тоа го сториа.
Петруш му рече на Нане:
— Ти ли си тој што си ја зел мојата крма кога дојдоа партисаните? За тоа сега ќе платиш со глава!

Нане му рече:
— Ја зедов за да не изгори, а сега веднаш ќе ти ја дадам!

Тогаш полициското старшије нареди Нане веднаш да се стрела и така го стрелаа.

Кога ја доведоа Севда, Петруш прашаа:
— Ова ли е таа Севда?
— Да, баш таа е! — одговори Дане.

И веднаш починка да ја маваат и ја тргнаа настрана за стрелање и ја стрелаа само затоа што кога дојдоа партисаните во Градиште им ги кажала сите тешкотии на нашот народ под бугарската фашистичка власт...

Оттаму сите заеднички со полицијата во вкука на Даме Стоичев составиле список за сите лица во селото, кои не ја симпатизираат бугарската власт. Списокот го составиле Петруш и Дане, а им помагала жена на секретарот — бирник, која кажувала кој ја правел во Градиште кога дошле партисаните".

(Од записникот за воените злосторства во Кумановско)

**СМРТТА НА СТИВ И МИТЕ**

"...По претресот на селото седнавме во дворот на училиштето и почнувме да јадеме, а војската се подготвуваа да си оди. Во тоа време чувме престрелка кај шумичката под селото. Кога престрелката заврши отидовме и разбравме дека две цивилни лица биле забележани како излегуваат од шумичката и пак се враќаат во неа. Еден кандидат подофицир ги повикал да излезат од шумата, но тие отвориле оган и го убиле подофицерот. Едно од лицата беше убиено во двор од шумичката во едно мало далече. Лицето беше високо, убаво развиено, русокосо и по се изгледаше дека тоа само се убиле, откако врз себе ја активирало бомбата. Се установи дека лицето е Стефан Василев Наумов (настанот се случил на 12 септември 1942 година во село Болно, Битолско — з. н.). Другото лице беше убиено на долниот крај од шумичката со куршум во главата. Кај него имаше еден револвер, една бомба подготвена за активирање со отворено капаче. Се утвр-
— Има, одговорил околисниот полииски началник Невичанов.
— Како е? — прашал обласниот полииски началник.
— Го пуштивме, — одговорил Невичанов.
— Лично генерал Маринов тврди дека Тома Петров е опасен комунист, — рекол обласниот полииски началник. Ни треба, продолжил, пред населенето да покажеме дека ние имаме уапсено важен комунистички агент.
Тогаш Невичанов предложил:
— А како би било да се убриза комуниска сверка при обид за бегство?
— Додал:
— За да се заплашат луѓето.
По ден-два од овој разговор, за кој нисе знаев, дојде кај мене еден од агентите и ми рече дека некој затвореник се фрлил од прозорецот на кабинетот на Стачев. Веднаш отидов таму и видов дека фрленот беше Тома Петров. Го побарав груповиот началник Стачев и го прашав што се случи.
— Му ја е... мајката! — ми рече тој".

ХРАБРО ЗАГИНАА ТОДОР ДАСКАЛОТ И ПАНДЕ КАЈЗЕРОТ

И уште еден Јордан Попов:
„Во летото 1943 година беше наредено од Службата за државна безбедност да го блокира атакот на Лавци. Сите агенти од Битола, меѓу нив и Јас, со полицијските и војничките, го опколивме селото. Потоа почнале да претресуваме куќа по куќа. Во една куќа отиде еден полииски стражар да изврши претрес, но се чу пукане и тој беше ранет. Обласниот полииски началник, кој веднаш дојде на местото на престрелката, иззад заповед да се запали куќата. Пленивата беше запалена и внатре изгоре учителот, зашто не сакаше да се предаде и уште едно друго лице (стапува збор за учителот Тодор Ангелов од село Лавци, познат како Тодор Даскалот — з. н.). Во оваа акција загина и партизанот Панде Кажери од село Лавци. Тој падна истата вечер од блокадата и ги давајќи дека не може да се извлече со самоби со бомба".

Коњо Желев Неделчев агент од прв степен роден во Стара Загора, еден е од најголемите тешки мегу бугарските полицијаците:
...


Веднаш потоа, ми се чини беше август месец, заминал за селото Самоков, Бродско. Таму беше фатени околу 120 души од околните села. Беше обвинети за пренесување оружје, за одржување врска и давање храна на партизаните, за нивно сокривање."

Јас лично ги сослушувал: Борис Локвец, кметот од Самоков, роден во Прилеп, Димко Мацов и син му од Самоков, Милено Ванов и кметот на село Растен. При сослушувањето се служе со терор, ги тешев секој ден, а неки и по десети денови. Ги тешев и со шлаханици и со гумата: претходно им ги врзувал рацете под колена, меѓу рацете и нозете им ставао стап, ги легувал на плеки, потоа ги тако на коланата, ги тешев да стануваат и да пропиета маку за да им открят нозете и за да почувствуваат поголема болка при повторното тешење. Постојано така ги бие ведно трисет дена. Локвец тогаш се обиде да се самоубие, но ние го сетивме навреме и го снимавме од јажето. Го прашавме:
— Зашто сакаше да се убиеш?
— Ни рече:
— Не можам повеќе да го издржам тормозенето!"

НАРЕДИВ И НЕГО ДА ГО ЛИКВИДИРАТ

Изјавата на Цанко Цанов, роден во Софија, полииски командант во Прилеп, навистина зборува само за себе:
„Околу месец јули 1943 година во командантството од агентите беше задржано лицето Блаже млекарт од Прилеп, обвинет дека го скривал илегалецот
Палката (Трајко Филипов — з.н.). При расправувањето тој бил тенан од агентите Милутин Школаров, Кичо Бојанов и Гелето (презимето не му го знам). Бла же од мавањето умрел и бил закопан во дворот на командантата. 3

Во исто време ми беше соопштено дека во болницата е донесен некој ранет партизан, колку што се секавам се викаше Душан (Душан Стојков — з.н.) и веднаш со потпомагачкото Кушаров и д-р Н. Брадаров заминавме таму. Управителот ни кажа дека партизанот е ранен во гроб и дека од него ништо не бива. Заминавме. Другиот ден му кажа на агентот Кичо Бојанов да го ликвидира Душана и да го закопа во дворот на командантата.

Истовремено бевме фатиле и еден војник дезертиер, кој избегал во планините. (Не можевме да утрдиме за кого станува збор, но сигурно е дека се работи за прилепчанец, кој дезертирал од бугарската војска — з.н.). И за него му реков на Кичо Бојанов да го ликвидира. Тој го зел и со еден камикон го однел мегу селата Тројци и Беловодица и таму го уби"!

Трајан Дурдевски од село Ропотово, Прилепско, сведочи:

"Во месец март 1944 година, датумот не го знам, дојдоа во село Ропотово, Прилепско, полицајците од дебрешкиот участок: Милан Мирчев Георгиевски и некои други ги собраа од дома другарите Драгета, татко му, Нанко и синовите Златета и Ефтимија. Кога ги собраа ги отераш во училиштето и таму го тешапа многу Драгета, а тоа го видов кога ги тераа во дебрешкиот участок. Тврд дека беше тешапа, оти не може на нозе да стојат од што беше им потекле нозете и снагата. Кога по 15 дена дојдоа дома не може на нозе да стојат, ниту пак на газ да седат од котек, така што дури по 15 дена излегол од дома".

Неговиот соседчец Драган Билбилоски, исто така сведочи:

"… На 21 март 1944 година влегоа во мојот двор неколку полицајци и ме зедоа и заедно со Нанко, Златомир и Ефтимија и со татко му Тодор Стефановски не однесоа во училиштето во село Ропотово, каде што другите ги оставиа во ходникот, а мене го втараш во кујната и почна старшијата Иван да ме теша и да ми вели:

— Кажи, момче, кој ги пресече телефонските бандери!

А јас му веле:

— Не знам! 3"

Тогаш тој почна уште поеке да ми теша и ми теши крв од низ нозете, низ устата. Потоа го по каде и гладни не чуваа во Дебрешите 24 часа, а потоа не отераш во Брод и не го затвориа во участокот, туку не чуваа надвор, а врнаше снег и дожд. Надвор со бокс обложиа и мачеа. Во срескиот затвор сите петмаНа не мачаа и мачеа, осуема дена и осум ноки не мачаа и мачеа секој ден и секоја нок и на осмот ден не тешиа, ама за некои нитде: тешани, мачени, гладни — ни за три дена не можевме да дојдеме домаш." Нанко Видески, од село Ропотово:

"… И не отераш во участокот и без да не пра- шаат нешто, туку веднаш почнаа да не тешаат, кого по нозе, кого по раце, кого по глава, кому како му техне и така сите осум дена не тешаа, а пшите ги пуштаа да кинат што ке најдат од нас, да не дават "…"

И Тоде Стефановски од Ропотово:

"… А заборавив да кажам оти ко не тешаа, тоа- га ги пуштаа и пшите да не кинат: тие удири на нас, а пшите кини месо од нас. Потоа ке не земеа во студот и во врека не клаваа да не дават во Треса".

ГЛЕДАЈТЕ КАКО УМИРА ПАРТИЗАН!

Коло Желев Неделчев:

"Во месец мај 1944 година во Прилеп од тајниот агент Вера Свездова, љубовница на агентот Костадин Крстев, беше направена голема провала. Фативме около 20 дупи. За ова Вера Свездова доби 10.000 лева награда. И тогаш: Вера Пунтева, Грозда Стефанова, Милка Чешпирова, Добра Цекова, Марра Шапева, две сестри на Добра Цекова, Стевка и Добра Радо- кови, Фантия Дамева, Методија Димов "Кулео", Георги Тренков, Трајко Марков и уште некои други. Свездовала ја кажа и сестра си Катерина Ачеva и нејзиниот пријател Благоја Здравев, и двејџата илегалци".
А сега — Георги Трендафилов, групов начинник во Прилеп:

„На 9 мај сако да полициските команданти на град Прилеп наредив да се блокира куќата на Цветанка Наскова од Прилеп, во која имаше дванацца илегалци. Со блокадата командантиките полициските начинници од второто учасно, Коце Георгив. Во куќата беа илегалците Круме Волноров и Киро Гаврилов. Илегалците не сакаа да се предадат и почна борба. Команданткит на прилепскиот гарнизон Коњо Маринов и Коце Георгив почнаа во куќата да фрлаат шишња полици со бензин и на тој начин ја запалиа куќата. Во неа изгоре Киро Гаврилов, а Круме Волноров беше убиен во борбата.”

Се разбира, кога стануваш збор за Прилеп и за активноста на полицијата, не може без изјавите на Коло Желев Неделчев:

„Куќата на Цветанка Наскова ја открива Вера Свездова. Нё водеше агентот Костадин Крстев. Првото ја блокираше куќата со трисет души полицијаците. Јас, начинник на второто учасно, Коце Георгив, груповиот начинник Трендафилов и уште некои застанаа пред куќата и тропнаа илегалци. Бидејќи никој не одговори, отвори се калауз. Јас со начинникот Георгив и со некои други агенти влегове внатре и видове дека една маса беше поставена под таванскиот отвор, а тој отворен — беше јасно некој е горе. На прашањето дали има некој горе, Цена реку: “Има дванацца“,
а тетка й, која живееше во истиот двор, реку: “Има петмина“.
На Цена и наредивме да се качи на таванот и да им реку на тие горе да слезат. Но тие не слегуваа. Тогаш Коце Георгив и еден полицаш почна со револверите, а партизаните отвориа огн. Тогаш ние излеговме од куќата и веднаш тие скокнаа од таванот и сакаа да избегаат. Така се отвори борба што траеше четири часа. Трендафилов телефонски побара помош од војската и пристигнаа околу 40 војници со майорот Димитров на чело. Почнаа да фрлаат бомби, а Маринов, кандидат офицер, фрлае и шишња со бензин. Така ја запалиме куќата. Тогаш чумме дека некој од партизаните од куќата вика: — Елате да видите како умира партизан!
Ова стана на 9 мај 1944 година“.

И само неколку реда изјава на Танчо Станчев, облашен полициск во Софија, како документ:

„...Веднаш заминав за Прилеп. Куќата веќе беше изгорена и бидејќи веќе доцна наредив утре да продолжи истрагата. Уредела без информиран дека во куќата имало пет лица, од кои четири изгоре, а едно било убено при обид за бегство... ( Во куќата се наоѓале само Киро Гавриловски и Круме Волноровски — з.н.)“.

УДИРАВМЕ СО ЧЕКАНОТ ПО СРЦЕТО

Еве уште еднаш да се сретнеме со Георги Трендафилов, групов начинник во Околското полициско управление во Прилеп:

„Во месец јули 1944 година уапсивме 10 до 15 души од Прилеп, меѓу кои Цана Богоева, Трајко Марков — Сандански, Киро Шими и Ристо Ковачов (Ристо Николов — з.н.). Многу ги тормозеуме и течване по табаните со гума.

Киро Шими, Ристо Ковачов, Цана Богоева и Трајко Марков беа удавени, а другите пуштени домаки.

Беа удавени на овој начин:

Полициските команданти Молов ми рече веднаш вечерата, во 9 часот, со агентите Коло Желев и Димитар Џорданов да дојдам во командантурата. Во 9 часот во мојот кабинет дојдоа: Молов, Коце Георгив, Коло Желев, Димитар Џорданов, Кичо Бојанов, Дончо полицаецот и полицаецот Камен Каменов. На страна беа ставени доверливи полицајци. Од мојот кабинет преминаа во едно мало сопче и на подол фривите едно кебе. Молов нареди да се донесе Трајко Марков. Молов му ги врза рацете, го легна на кебето и му го стави околу вратот јакето, кое на крајот имаше по едно дрво долго 20 сантиметри, а дебело три сантиметри. Едно време го држеше Молов, а другиот Димитар Џорданов. Нозете му ги држеуве Јас и Кичо Бојанов. Полициските начинник на второто учасно, Коце Георгив, додека Молов и Џорданов го даваа, го удри неколку пати со чеканот по срцето. По десет минути Трајко беше мртв. Го соблеовме гол и го фривлеуме
во дупката до нужникот од дворот, која беше специјално за тоа дента ископан. По него го донесовме Ристо Ковачот. Јажето го тргавме јас и Коло Желев. Командантот Молов го удри трпнати Ковачот по срцето со чекан, додека ние го дававме и го фрливме. Ковачот беше доста силин и не умре, така што бевме принудени целата работа да ја повториме уште еднаш. И него го соблековме гол и го фрливме во дупката. Потоа го донесовме Киро Шими и со него се сврши. Последна ја донесовме Цена Боговица, и ги врзвахме рацете и ја легнахме на кебето. Желев и Кичо го тргава јакето и ја дава, јас ја држев за нозе, а Молов ја удри по срцето едно седум до осум пати и таа брзо умре. Неа не ја соблековме гола, туку и го соблековме само цемент, и по кошула ја фрливме на истиот начин во дупката.

Другиот ден ги побаравме нивните домашни и јас и полицијското команданте Молов им рековме дека затворениците ги фрливме дома. За да не се разбере убиството облеката им ја закопавме во една друга дупка.

Кај Трајко Марков најдовме 9.000 лева. Ги зедовме. Од тие пари јас добив 5.500 лева за да ги поделам со своите агенти. Молов задржа за себе 1000 лева, а со 2.500 лева си купи канцелариски материјал...''

СО ЧЕТВОРИЦATA KЕ СВРШАМ ВЕЧЕРБА!

И пак неизбежниот Коло Желев Неделчев, уште еднаш и за последен пат:
"Кога го фрливме сослушувањето, записникот му го прегледав на командантот Љубен Молов и тој уште истиот ден попладното ме вика на мене, началникот Трендафилов, Кичо Бојанов, Димитар Георгиев и Коце Георгиев, началник на вториот участок и ми ре- че истиот ден вечерта во 9 часот да бидеме во полицијското команданство. Ние сите се собрахме во 9 часот во канцеларијата на началникот Трендафилов. Оттаму отидовме во друго сопче до канцеларијата. Тука командантот Молов извади едно јаке долго околу 2 метра, со на двата краја врзани стапчиња долги од 25 до 35 сантиметри и три сантиметри дебели и еден чекан тежок шест до седум килограми и ни рече:

— Решив со четворицата да свршам уште вечерва, а другите утре ќе ги ослободиме!

Сите се согласивме со решението на командантот злосторството да се изврши. Во спочето со нас имаше уште четворица полицаици: Камен Каменов, сега поли- лицац во Кула, Кичо Желев, сега полилицац во Стара Загора, Дончо, писар во криминалистишката служба и Васил клучарот. На стражата пред затворот беа сменили полицаиците и заменети со Камен и Дончо, а Васил клучарот беше поставен пред надворешната врата, до- дека пак Кичо остана со нас навтре и помагаше при закопувањето на жртвите.

Првин беше извикал Трајко Марков. Командан- тот му ги врза рацете на гробот, а нам ни рече:

— Сега ќе видите како се дави, без некој да раз- бере!

Во спочето беше послано едно кебе. Со врзани рацете на гробот Трајко легна на подот, а командантом јакето со јамка на крајот му го фрлил околу вратот. Нозете му ги држеше Димитар Георгиев, а началникот Трендафилов и командантом Молов го тргава јакето, до дека пак Коце Георгиев со чеканот го маваше по срцето. Во удри четрина. Така затегнат Трендафи- лов и Молов го држеа јакето едно десетина минути и кога го пуштија Трајко беше мртов. Го соблековме мртовцот го, за да не се открие злосторството, а алиштата ги закопавме во една дупка во команданството. Потоа сите го дигнавме сосе кебе и го закопавме во дупката, што беше ископана тој ден, божем за скривница. Дупката се наоѓа на шест метри лево од клозетот во дворот на полицијското команданство.

Кога се вративме со кебето Кичо го добие Хрис- то Ангелов Николов — Ковачот. И нему командантом му ги врза рацете на гробот и му ја стави јамката околу вратот, а јас и началникот на вториот участок, Коце Георгиев, го тргавме јакето додека командантот Молов го удираше со чеканот по срцето. Трипати го удри. Го пуштивме јакетот, но тој се уште дишеше, зашто беше здрав човек. Тогаш командантом ми рече да го стегаме јакетот петнаесетина минути, додека Ковачот не престане да дишаше. Тогаш и него го соблековме гол и со кебето го фрливме во дупката.
Потоа го доведоа Кирил Шими. И нему му ги врза командантот рацете и му ја фрли јамката около гуша, а потоа заедно со Кнчо полицаецот ги влече кривките на јакетот. Началникот Коце Георгиев го удре Кирил четирнацет се чеканат по срцето и билјки овој беше послаб умре за десет минути. Му ги одзвраве рацете, го соблековне гол и го фрлива во дупката.

Последна ја доведоа Цена Богоева. И нејзие ји ги врза командантот Молов рацете на грб, ја натера да легне и ја фрли јамката около гуша, а потоа јас и Коце Георгиев го тегнува јакетот. Командантот со чеканат ја удре тринадесет по срцето и Цена за седум до осум минути умре. Неа не ја соблековме сосема — ја го соблековме само пулверет и со јабело ја нисеовме до дупката и потоа сите четворица ги закопавме во неа.

Сето ова траеше од 9 до 12 часот нокта. Расположението за време на давењето беше весело. По злосторното јас заминав дома. Пред да се разделиме се договоривме дека кога ќе бидеме прашани, пред јавноста да кажеме дека сите се ослободени. Мене лично сестра и на Цена ми праша утредната каде е Цена и јас и одговорив:

— Ја пуштиме со другите!

Најпосле, извавата на Илия Недков, полициски агент во Скопје:

„Кон крајот на месец август оваа година (1944 година — з.п.) Емил Михалков откри дека некој лица се подготовуваат да бегаат во партизани. Јас добив задача да го упсам Миле, презимето ми не го знам, крај до ресторанот „Пловдив“. Го упсив на успупа. Потоа беа упсени, ми се чини, двајца Евреи. Нив ги упсени агентот Крум Панков. Вкупно беа упсени околу 10 души. Еден од упсните посочи едно лице, за чие име не се секавам, со кого одружувал врска. Агентите Андреј Димитров и Петко Караколев утредната отидоа да го упсат лицето, но не го нашле, ама нашле во куката циклосил, во едно килерче нашле дупка и во неа буки за печатница. Под еден душек беа најдени доста пари — началникот Сурчев ни кажа дека наше околу 600.000 лева. Од тие пари на сите агенти ни беше давена парична награда — јас добив 20.000 лева...“
ОПШТЕСТВЕНАТА СИЛА И НЕЈЗИНИТЕ КОМИТЕТИ

Процесот против бившот обласен начелник во Скопје Асен Богданов, потврди некои работи од „прва рака“, што би се рекло. На пример, за местото и улогата на организацијата Општествена сила, чија цел беше, во таа, 1943 година, да ги обедини сите политички струи и да ги насочи, пожестоко и поорганизирано, против внатрешните движења во самата Бугарија, како и за поддршка на окупаторската власт во окупираниите територији, која во 1943 година почна да доживува сериозни потреси, чии последици веке се чувствуваат.

На праката од јавниот обвинител какви беа методите на бугарската окупаторска власт за здобињавање на некои политички кругови од македонскиот народ за да може да создаде некаква политичка подлога за себе, обвинетиот одговор дека еден од тие методи е обидот за формирање комитети на Општествената сила.

— Во 1943 година — рече обвинетиот Асен Богданов — откако бугарската окупаторска власт и бугарската влада видела дека немаат поткрепа и потпора во македонскиот народ, освен во оние мали, одделни групи што ги споменав, решија да создадат туга Општествена сила, која во начало беше политичка организација.

Во продолжение на својот искаж, обвинетиот Богданов призна дека во Скопје бил организиран областен комитет на Општествената сила на чело со областениот директор Димитар Раев. Тој призна дека овие комитети се образувани со директно учество на полицијата, мегутоа, тој не сакаше да ја признаве улогата и задачите што ја имаа комитетите. Откако беше процитана наредбата од министерот за внатрешни работи Габровски, за образувањето на овие комитети, во која јасно се изнесуваат нивните цели, претседателот му постави прашање на обвинетиот во врска со оваа наредба:

— Тука се зборува за конкретна задача на овие комитети на Општествената сила, неци? Кои беа тие задачи?
УНИШТУВАЊЕ НА СЕ ШТО Е Македонско

Според податоците од овие комитети, признава обвинетиот, извршен се интерирана на многобројни припадници на Народноослободителното движење. На прашањето од јавниот обвинител за мерките што ги преземале бугарските оператори за денационализација на Македонскиот народ, обвинетиот рече, во почетокот на својот искак дека тие се содржеле во држење предавања и разни говори, избегнувајќи притоа директно да зборува за терористичките акции што се спроведувале во Македонија. Меѓутоа, на директно поставените прашања, тој беше принуден да даде одговор:

— Какви мерки почнаа да се преземаат?
— Мерките што се преземаа, рече Асен Богданов, требало да го убијат националното сознание кај Македонскиот народ, да му се убија верата во неговото социјално и национално ослободување. За таа цел првите мерки беа да се уништи Народноослободителното движење, Комунистичката партија, која беше организатор на Народноослободителното движење.

Јавниот обвинител: — Како тоа да се убие националното сознание? Тоа значи да се убијат Македонци те или секој оној што се чувствува Македонец? Вие го истребувате секој што се чувствува Македонец. Дали вашата полиција спроведуваше таква денационализаторска политика?
— Да.
— А војската?
— Исто така.
— Што значеа тие офанзиви против мирното население, против слободната територија, против Народноослободителното движење, што значеа сите тие бложки, кои беа нивните основни цели?

УНИШТУВАЊЕ НА СЕКОЈ КОЈ КЕ СЕ ЧУВСТУВА Македонец, уништување на македонското минато и македонската историја, признава Богданов.

ПОЛИЦИЈАТА ДЕЈСТВУВА ОД ПОЗАДИНА

Тоа на судењето. Но Асен Богданов за Општествената сила зборуваше и пред исследниот на ОЗНА. Од збор до збор, тој му го има изјавено следново:

— Во текот на летото 1943 година, август месец, добивме наредба да се формира во Македонија, како и во Бугарска впрочем, политичка партија наречена Општествена сила, на која треба да се потпе тогашната влада. Догото што во Бугарска управлява без партиски власти, зашто партине не постоје. Меѓутоа, создадената положба налагаше бугарската влада да се потпре на еден дел од народот. Таква потреба се чувствува и за Македонија, зашто нарасна партизанското движење, кое ја загрозуваше безбедността на бугарската власт. За таа цел добив наредба директно од директорот на полицијата. Исто така наредба доби од Министерството и обласниот директор Раев, кој требало да ја создаде Општествената сила, а јас само требало да соработувам. Заедно разчислување кои лица требало да влезат во комитетите на оваа партија. Обласниот директор Раев со своите помощници Коста Ненов и То ма Петров се совестувале со Спиро Китичев, Коце Ципушев, Стамат Дуковски и Димитар Гузелов како да се организира партиска и кои лица да влезат во Комитетот во Скопје.

Јас не учествував на ова советување, ниту пак во работата на комитетот што се формира, за да не се доби впечатак дека оваа партиско-политичка организација се формира на полицијски начин. Но јас наредив до околиските полицијски началици да дадат известувања за лицата што требало да влезат во комитетите. Во Обласниот комитет, чиј претседател беше Раев, влегоа покрај него и Коста Ненов, прв помошник на директорот, Тома Петров, втор помошник на директорот, Спиро Китичев, кмет на град Скопје, д-р Благој Панчев, помошник кмет, Велко Станчев, директор на Популарната банка во Македонија, Кирил Дрангов, адвокат.
Кат и човек на Ванчо Михајлов, Димитар Гузелов, началник на Радио-Скопје, Бабанов, претседател на Трговската комора, Коце Ципушев, трговец од Скопје, Трајче Чундев, близок пријател на Раев и човек на Ванчо Михајлов, Стамат Дуковски, трговец од Скопје, д-р Здравев, д-р Георгиев, Павел Васев, трговец, Димитар Шалев, адвокат и Борис Бунев, претседател на Трговското братство. Можеби имаше уште некои други, но не можам да се сметам. Пред да се свика комитетот, обласнит директор Раев ми го покажа списоштот на лицата и притоа ми рече дека се тоа луте билки на бугарската власт и дека може да се има доверба во нив при формирањето на таа општествена сила. На конференцијата што беше свикана потоа, Раев им ги објасни на присутните задачите што ги поставува пред нив бугарската власт. Како што реков, во Обласнот комитет на Општествената сила имаше и луте на Ванчо Михајлов, зашто тие ја имаа довербата на властта, а и беа добро расположени спрема неа.

ЗАДАЧИТЕ НА КОМИТЕТЕТЕ

Во другите градови околиски управители создадоа, исто така, комитети, а лицата што требаше да влезат во нив ги избраа самите управители. Во тие избори им помагаа и околиски политички начиници. Претседател на комитетите беа самите околиски управители. Комитетите се состојаа од 10 до 15 луѓе. Во целата каде што имаше централни општини, метови- те исто така, во својство на претседатели, формираа комитетите.

Задачи на комитетите на Општествената сила беа:

1. Што повеќе народ да премине на страната на владата;
2. Тие луте да им се противстават на противнициите на тогашната власт;
3. Да се пропагира меѓу населението дека бугарската власт во Македонија ја донела слободата;
4. Да се создаде видлива соработка со членовите на Општествената сила во борбата против Народно-ослободителното движење;
5. Да се третираат чисто економски прашања.

Комитетите даваа мислења кога требаше да се пренесат мерки од поголеми размери, како, на пример, искување или интернирање, билејки беа задолжени да соработуваат со властта...

Очигледно, Општествената сила требаше како нова политичка партија да ги обедини сите општествени организации и поединци во еден единствен фронт против сè она што се спротивставуваше на владата, новото царство и б'гарската. Во прв ред да ги обедини во еден единствен фронт против сè порастечките движења на отпор, како во самата Бугарија, така и во „новослободените“ земји, што ќе рече и во Македонија.

Но не беа сите задоволни од еден ваков фронт. Поточно, не беа задоволни од составите на комитетите.

Димитар Гузелов по формирањето на комитет на Општествена сила во Струмица му пишуваше на 22 април 1944 година на еден свој пријател:
„Разбрав дека сте формирале комитет на Општествена сила во Струмица. Без да навлегам во тоа да ли треба да се изјасним за или против овој комитет, неговото состав во Струмица ме интересира, зашто во него се влезени и лица кои во минатото беа на располагање на српските национални интереси и кои народот ги прерази. Господата, што го инспирирале ваќвот состав на Комитетот, се раководеле од погрешни сфакања дека треба некого да мирират и робовите да ги стават настрана. Така, на пример, во Комитетот од страна на предавникот Филачев, фигурираа неговите лакови Калчев и Калкашев. Од страна на аптекарот Милчо Стојанов, како претставник на српската државна партија ЈРЗ, фигурира неговиот агент Михаил Ефимов, адвокат, кој сега е и претседател на Комитетот. Тоава веќе покажува како ќе биде тоа мртвоврдено дете, што се наречува Општествена сила…

Отсекогаш сум бил на мислење и нема од тоа да отстапам дури до гробот, дека нема да правам компромис со предавниците и непријателите на бугарскиот народ. Дуѓето што ја предавале бугарската каузета, што го малтретирале заедно со тираниите нашиот народ, не можат да се сметаат за каква и да е политичка групација и да се земаат предвид при формирањето
на таква општествена сила. Во Струмица, како и во цела Македонија, нема политички групации. Има само народ, што се борел против спрската и грчката тиран- нија како бугарски, и гост предавници, што им служе- ле на тираните. Ние сме единствени носители на националните идеи на бугарски народ во Македо- нија и тога што сака да создава некаква општествена сила, таа везе постои во храбрите гради на секој македонски бorce. Доволно е само да е храбра и нашата влада и да остави притоа да биде Македонија управ- вана од неие што се бореле за таа слобода. Секоја вештачка комбинация со прибиране на предавници, значи смрт на самата општествена сила и нејзино ком- промитирање меѓу народот. Освен тоа луѓето кои до вчера се бореа еден против друг од името на две национални идеи: спрската и бугарската, денеска не можат да работат во еден комитет и притоа од тој комите- тет да се очекуваат некои користи за народот и државната работа. Сето тоа е фалш.

Вие со Панде ке си излезете и ке ги оставите ла- кените на предавникот Фиданчев и на Милчо апекарот да формираат што си сакаат, зашто тие се фахми во сервиност и во липавење. А вие, ако не сакате да носите темно петно, зашто Општествената сила е мртва пред да се роди, ке излезете навреме од комите- тетот за да се спасите себеси и политиката за која ја дадовме младоста и жртви пред светлот оттар на мајка Бугарија.

По ова прашање не можам да правам отстапки и извинувања.”

Мегутоа, идејата да се формира Општествена сила што ќе служи како серозна потпора на бугарската влада не е идеја на министерот-претседател Божилов и на неговиот министер за внатрешни работи Дичо Христов. Десетина месеци пред тоа, тоа потешко на есента 1942 година, тогашниот министер за внатрешни работи, Петар Габровски, за првпат го инициирал прашањето за формирање на општествена сила. Еве што раскажуваше за тоа пред исловникот на ОЗНА, Димитар Равев, поранешен директор на Скопската област:

„Во септември (1942 година — з.н.) бев поканет во Софија од министерот за внатрешни работи Габров-

ски да учествувам на конференцијата на сите облаци директори од земјата. Меѓу другите прашања, на таа конференција беа разгледани и прашања од политички и стопански карактер. Облацините директори поднеш- соа извештаи за политичката состојба во нивните об- лица. Некои ја потенцираа засилатата консервативна дејност. Се побара објаснување за тоа. Се рече дека консервативната дејност се засилува, зашто се чувствува една општествена сила, која ќе ја поткрепува владата и ќе се сместа за задолжена да го пропагира она што го прави власт. Се сеќавам дека беше пот- цртано о таа влада не можела да ги привлече и обе- дни повекото од таканаречените национални органи- зации. Се посочуваше на организацијата на легионери- те, која тогаш не беше легална, но нејзиното постоје- ње се чувствуваше. Исто така се посочи на организа- цијата на ратничите, како и уште некои други органи- зации. Брз база на оценките дадени тогаш се реши во целата земја во текот на измата да се организираат јавни собранија на кои за предавачи ќе бидат избра- ни луѓе — народни претставници и видни општествен- нии. Се дадоа препораки на тие собранија да се зборува за внатрешната и надворешната политика на Бу- гария и притоа да се збогати обединувањето на наро- дот дека Бугарија е на прав пат, особено во својата надворешна политика, и дека таа политика го донесе обединувањето на бугарскиот народ…”

**ПРВИТЕ СОБРАНИЈА**

Вака Раев ги реализира во Скопје препораките од Софија:

„Во врска со инструкциите што ми беа дадени на последната конференција во Софија во Скопје прел- дов јавна акција. Тоа определи 15 ноември како дата кога ќе бидат сминувани собранија во сите градови на областа и во некои села. За таа цел кон почетокот на ноември поканов некои скопски интелигентуалци во мо- жот кабинет за да дадат оценка за можноста на акци- ја да се реализира. Беа поканети Никола Копаров, Коце Ципунчев, Димитар Чкатров, Димитар Гузелов, Борис Курчев, др Александар Георгиев, Велко Спан-
чев, Спиро Китичев, Димитар Шалев, Страхил Развигоров, д-р Тома Петров, д-р Страхил Хац Панзов, Кое Кратовалиев, Глигор Анастасов, Михаил Домазетов, Трајчо Чундов и уште некои други. Им ја пренесов наредбата на владата дека треба да биле преземене јавна акција преку собранија во целата област. Им реков дека на тие собранија ќе треба да се објасни политика на владата, специјално да се објасни она што е направено во Македонија. Сите се согласија и јас ја потврдив акцијата за закажаната дата.

Потоа ги замолив да кажат кое каде сака да организира собранија. Китичев и Шалев рекоа во Скопје. Тома Петров и Страхил Хац Панзов во Велес, Михаил Домазетов во Стит, Страхил Развигоров во Свети Николе, д-р Александар Георгиев во Кратово, Глигор Анастасов во Кавадарци, Иван Петров во Гевгелија, Димитар Гузелов во Струмица, д-р Панчо Хац Трајков во Радовиш, Трајчо Чундов во Градско, Велко Станчев и Коце Ципушев во Куманово, Јордан Икономов во Крива Паланка. Освен нив, за некои други места јас ги определи следниве лица: Борис Паликовски во Злетово, д-р Тодор Гичев и Богдан Поп Горчин во Неготино, Тома Кленков во Кочани, д-р Константин Тренчев во Царево Село (Делчево — з.л.), Димитар Голчев во Пехчево, д-р Тодор Апостолов од Кочани во Виница, Иван Шопов во Добрин, Михајло Ефтинов во Валандово. На сите нив по неколку дена ова им го соопштив со писмо. За она што требало да се говори на собранијата јас направив еден концепт со следниве заглавија: кратка историја за Бугарија: а, Првото Бугарско Царство, б, Второто Бугарско Царство, в, Третото Бугарско Царство. Ослободителни борби: востано во Бугарија и востани во Македонија. Ослободување во 1878 година. Борби за обединување во 1912 и 1913, 1915, 1918 година. Југословен договор и идејето на бугарската власт во Македонија — што на правила досега бугарската власт во Македонија (им испатив показатели, бројки, што пред тоа ги добив од соодветните облаци служби). Чкатров и Дрангов откажаа да формираат собранија. На 15 ноември речиси сите собранија се одржала. Откако акцијата беше заклучена, направив извештај до Габровски и пред да му го испратам му го прочитав по телефон …

ПО ПРЕТЕПУВАЊАТА — МАСОВНИ ИНТЕРНИРАЊА

Точно е она што го тврди Гузелов: таков заеднички фронт, наречен Општествена сила, навистина беше мртворошен, но не затоа што во него членувава „србомани“ и противници на „мајка Бугарија“, туку затоа што работите на Оската тргнава во 1943 година, особено по поразите на Источниот фронт, неизбежно надолу и не требаше да се биде далековид за да се види на чија страна е победата.

Но да се вратиме на сулдениюто на Асен Богданов:

Яванов обвинител го прашува обвинетото:
— Кои беа методите на борба против македонскиот народ и неговата борба за слобода?
— Методите на таа борба, одговара обвинетото, беа следниве: ликвидиране луѓе што се вовлечени во комунизмената дејност и луѓе вовлечени во таа борба на македонскиот народ против бугарската власт. Имајќе претепуване и случаи да умираат луѓе од претепуване, но откажа ова не би се резултат се пристапна кон масовно интернирање на лица што проявува комунизмена дејност и лица што го симпатизираа Народноослободителното движење и покрај тоа што не пројавиле никаква дејност.

Яванов обвинител: — Откако ги пребреже материјалите, кога ќе ја извршиле директивата за истербиране на сè она што се бори, вие убивате. Што стануваше со другите што остануваа?
— Нив ги интернираше.
— Имаа ли некои што беа осудени?
— Имаа.
— Кој ги судењата?
— Воени судови.
— Каква врска и координација имаа меѓу вас и воените судови?
— Секогаш кога имаше пропала, воениот судија доаѓа во Дирекцијата при Стилов и при мене и се интересираше, се одговараше на кој начин ќе се спроведува тивното судење и каква пресуда ќе се донесе.
— Кои беа судиите? Дали беа припадници на државната сигурност?
— Не, тоа беа офицери.
Откако јавниот обвинител прочита низа пресуди донесени од овие већни судови, го преша обвинетиот дали познања некого од овие судици.
— Ги познавам Џумайлиов и полковникот Петар Најденов и др-р Лаловски.
— Познавате ли некој друг?
— Го познавам категотот Георги Атанасов. Тој беше на служба во воениот суд во Софија, а др-р Лаловски е адвокат во Софија.

Претседател: — Дали овие луѓе, што вие ги познавате, идеа кај вас за да ја координирате работата во врска со провалите?
— Идеа, господине претседател.
— Какво учество земиште војската во борбата против македонскиот народ?
— Војската земиште видно учество во борбата против Народноослободителното движење во Македонија. Таа со самостојни одреди излегуваше во акции. Војската земиште учество и во координација со полицијата. Излегувајќи во акции командантите беа облекени со вооружено големи права, исто како и командирите на полицијата. Тоа имаше право на местата да ги ликвидираат луѓето, да палат куку и да претернуваат.

Со Богданов и методите на бугарската окупаторска полиција не веќе се сретнуваат понапред. Со него и со неговите полицијци мошните често ќе се сретнуваат во текот на овој текст. Па, сепак, сега само како илустрација неколку карактеристични примери за методите за кои пред судот зборуваше Асен Богданов:

**УБИСТВОТО НА БОРО ЏОНИИ**

За смртта на Боро Џони од Струмичка, Христо Стоилов, начинак на групата Б во Скопје, го изјави следново:

„ Во јун 1943 година во Струмичка околнскиот полицијски начинак Симеон Попов направил прозвала. Од Скопје таму заминаа агентите Илија Недков и Методија Арсов. Тие таму, заедно со начинакот, задржале во затвор едно двесетина лица. По неколку дена се врати во Скопје Илија Недков и ми поднесе извештај. Ми кажа дека работата е сериозна и дека во рацната е фатен и околнскиот судија Џонов. Џас отидов кај Богданов и му реков дека треба лицата да бидат донесени во Скопје. Богданов ми рече:
— Пред малку околнскиот начинак Попов ми ги каза по телефон дека судијата Џонов избегал.

Се вратив кај Недков и му реков дека судијата избегал.

— Како избегал, кога сиено беше маван! — се зачу Недков.

Подоцна Богданов ми кажа дека Џонов не бил избеган, туку од маването умрел во затворот и полицијскиот начинак Попов иницирал бегство, при што биле задржани тревога, понало и пукане, уште истата вечер го алармирале градот дека Џонов избегал. Тоа го направиле зашто судијата била многу популарен во Струмичка. Истовремено излегле од градот група полицијци и го закопале убиенот. Каде — не знам”."

Агентот Илија Недков поопширно го објаснува убиството на Боро Џони:

„Уште не беше завршено расправувањето на велешката група, а јас требаше да замина, по наредба на Стоилов, во Струмичка. Тој лично ми рече дека таму има задржано народ и да одам да видам каква е работата. Кога дојдов во Струмичка таму веќе беа задржани околу 20 души по прозвалата што ја направил Славчо Азманов, струмичанец, полицијец во Околскиот полицијски управление, но по наредба на околнскиот полицијски начинак тој постојано бил облечен како цивил и му служел како таен агент. Самото полицијски начинак пуштил гласови дека Славко Азманов е отпущен од работата за да се заблуди населенето. Така Славчо Азманов се поврзал со Душан Бошков, кој за време на Србија бил подофицер во авијацијата и од кого добил илегална литература за читање. Оттогаш Азманов почнал да го следи Бошков и еднаш кога, Душан бил на некаков состанок со уште двајца-тројца од Струмичка, ги фатил и ги уапсил. Азманов тоа му го соопшти на полицијскиот начинак Симеон Попов, роден во Стара Загора, и тој заедно со неколку полицијци отишол и ги задржал. Тие тројца-четворица биле расправувани лично од полицијскиот начинак Попов, биле мавани и потоа тие ги кажале имињата на другите. Задржаните лица по малку веќе беа распра..."
шеновци од полицискиот началник, но Стоилов ми испраїти да одам јас да ги расправам, зашто полицискиот началник немаше толку големо искуство во расправување. Кога јас дојдов ги најдов сите во участокот во Струмича. Сите беа тепани. Самоначалник Симеон Попов ми рече:

— Многу ги тепав и тука веќе е невозможно да ги држам.

Кога затворениците доаѓаа кај мене на расправување, одважд одеа, а по лицето има модрици и драскаци.

Разбрав дека Борис Цонов, стажант — судија во стручничкиот суд, кој беше исто така фатен, и свестенитето од село Босилово, Струмичко, Гавров, имале купено машина за печатење радиовести. Секој од нив имал одделна задача. Така Борис Цонов имал задача да се поврзе со кметското намесник во село Велјуса, Милош Шекерчиев, роден во Струмича, кој, покак, требало да организира комитет во селото, а попот Гавров требало да организира комитет во селото Босилово.

ИНСЦЕНИРАНО БЕГСТВО

Потоа почнаа да го расправуваат Борис Цонов. Кога го донесоа во собата, се видел дека е многу тепан — нозете му беа потечени, целиот беше свиткан, а по лицето имаше модрици и драскаци. Самоначалник Симеон Попов ми рече дека тој лично, заедно со уште еден старци стражар, го тепал со гума и дрво. Цонов не можеше да оди и него го носеа двајца стражари. Тој ми кажа дека Симеон Попов сахал од него да дознае каде е магацинут со пушка, па затоа бил многу жестоко тепан. Цонов откакувааше да признае дека собираа оружје. Два дена по мое тоа доаѓаа во Струмича од Валандово соопштенија по телефон дека таму било задржано едно лице. Веднаш јас, полицијскиот началник Симеон Попов, еден старци стражар и двајца полицијци отидовме таму да видиме кој е уапсениот. Во Валандово беше задржан Димитар Димитров, кој бил фатен во некого село од еден Албанија, чие име не го знам, а кој потоа беше сведок за време на суденето. Димитар беше тепан во Струмича од мене, Попов и

од еден стражар, и тоа со гума. Во Струмича останав шест дене и за тоа време ги расправав сите и се вра тив во Скопје за да го известам Стоилов.

Во Скопје го известив Стоилов за резултатите од истрагата во Струмича и му кажа дека Попов „ги растурил од маање уапсените и дека токму затоа не можат задржаните да се испитуваат“.

Истиот ден ми повика Стоилов и ми рече дека Цонов избегнал од затворот.

Другиот ден отидоа повторно во Струмича и тогаш околниот полициски началник Попов ми рече:

— Цонов умре во затворот.
— Како тоа умрел? — се заучи. — Требаше да премеш мерки да остане жив.
— Не можев, — ми рече.
— Па каде е сега? — прашав.
— Ние му го најдовме местото, — ми одговори.

Потоа ми објасни дека тој лично, заедно со аген тот Методи Арсов од Кулата, Бугарија, кој исто така со мене како помошник беше испратен во Струмича, го одишел некаде на Плажковица. Ми рече, исто така, дека вечерата пред да биде однесен и пред да го закопаат, инсценирале бегство на Цонов: пуштиле неколку души жандарми нокта по една улица и им наредили да пукат, а на населението, што ќе се разбуди, да му кажуваат дека Борис Цонов избегнал!"

ЛИЦЕТО УБИЕНО „ПРИ ОБИД“ ЗА БЕГСТВО!

Груповит началник Христо Стоилов, подножжен полициски инспектор, повторно има што да каже: "...Бидејки сите беа галичани, тие постојано ја посетувале кафеаната „Ополученец“. Мислам дека во се тоа беа замешани и сопствениците на кафеаната. Дејноста на таа конспирација се состоеше, пред се, во врзување партизани. Беа задржани околу 20 души. За случајот со Б. јас го известив Асен Богданов и му кажа дека тој како соработник ни ја олесни рабо тата, па затоа го ослободивме. Бев во Софија неколку дене и кога се вратям, аген от Сурчев ми кажа дека еден ден пред да се вратам, агенот Ташев убил еден чиновник од скопската општина, замешан во таа кон-
спирација. Го повикав Ташев и тој ме извести за следното:

Лицето било задржано околу 4 часот попладне и било тенано многу, сè до доцните вечерни часови. Толку многу било тенано, што Ташев помислил дека може да умре во затворот и по телефон му јавил на Богданов за своето сомнење. Асен Богданов му наредил да го ликувире. Тогаш Ташев го изел лицето заедно со двајца агенти, мислам дека еден од нив бил Анто Антов, го однесе кон тутунското монопол, на пазарот, каде што го пушиле пред нив и тогаш Ташев му пукнал во гробот, при што го убил. Потоа напишале извештај дека лицето е убено при обид за бегство. Подоцна дојде Сурчев и ми рече дека Ташев уште не било напишале извештајот и дека поведот од уапсениот бил жестоко тенан, а особено еден ученик, кој бил пред умирање. Отклон и го извести за тоа Богданов.

Тој се сврте кон мене и ми рече:

— Нека умираат, бе, нека умираат! Кога ќе умре фрлете го од прозоропот и — готово!

Се вратив во канцеларијата и му реков на Ташев:

— Ако ученикот умрел, фрлете го од прозоропот, божем сам се самобиљ!

Подоцна Ташев тоа и го направи“.

И Јубовијор Јорданов, групов начелник од Скопје:

„Кога Ј. С. влезе во канцеларијата, јас иронично го прашав Мане Мачков:"

— Тоа ли е Јубовијората на С.?

Тој ми одговори:

— Тоа му е жена, но сигурно е жена и на неговите славни другари.

Кога ја расправував за нејзината дејност таа одбиеше да признае што и да е. Почнале да ја темпират на овој начин: нозете й беа дигнати нагоре и ние ја удирали по табаните. Таа не рече ниту збор. По тоа доаѓа од еден до друг и да ја фажиме и штипиме по сите места на телото. Колку се секавам, Ангел Трпев рече:

— Ајде сега да й ги соблечеме гакичките и да видиме дали и „таму“ е комуниста!

На тој начин таа беше малтретирана многу лошо. Целото тоа малтретирање се одвиваше во моје присуство и со моја соработка“.

. ПРОПИШТЕ ВРATИЦА ОД ЉУБЕН АЛЕКСАНДРОВ

Од извештајот на Оболската истражна комиси¬

я за воени злосторници во Тетово направен на 9 април 1945 година, донесуваме само мал дел:

„На 20 октомври 1943 година дојде во Вратница со три мотора и поголем број полицијца, околниот полицијски начелник во Скопје, Љубен Александров. Веднаш ги уапсил Петко Јанчевски и Софо Јаневски, а за тоа време полицијата го фати Симче Георгиевски. Неколку полицијци се упатил со мотори кон рудникот Орашче и селото Старо Село, каде што имаше на работу соработници и активни учесници во снабдува¬

нето на Шарскиот одред, но не успеаа ништо да фа¬

тат, зашто не навреме беа избегале. Истата вечер Александров организира општа блокада на селото и движење на целата полицијска сила кон Беловишка Планина, кон местото Дупка, каде што се наоѓа Ородот...

Кога заврши борбата со партизаните, злостор¬

никот Александров им нареди на контрата да ги убијат другарите што беа затворени минатинот ден, и тоа: Петко Јанчевски, Симче Настовски, Стефан Крстевски и Стоје Ацовски од Вратница и Борис Симјановски од Беловиште. По враќањето од Беловишка Планина, Александров нареди да се уапсат Весели Илиевски, Душан Крстевски, Крсто Станевски и Тодор Илиевски од село Орди и да се доведат во полицијскиот участок во село Доброште, каде што по тормозење тој лично ги уби Весели Илиевски и Душан Крстевски, а за пари ги пушти Крсто Станевски и Тодор Илиевски...

Околу 20 април 1944 година повторно се забележ¬

жка присуството на Шарлинскиот одред на терени¬

те околу Вратница и тогаш беа уапсени Милан Ста¬

товски, Јордан Крстевски и Лазар Јанчевски од Бело¬

виште. Тие беа тормозени и измачувани на најверси¬

нат начин и како што дозваме биле убиени, и тоа Милан на патот меѓу Константин и Џорди, Јордан бил најден кај лепенечкиот мост на Вардар, со исчерпани раце и нозе, а Лазар успеал да избега и да се приклучи кон партизанските единици, но во борбите на Скопска Цр
на Гора бил убиен и по ослободувањето закопан во Бутел.

Нокта меѓу 30 април и 1 май 1944 година во Вратничка општина повторно дојде Љубен Александров со своите полицајци. Тој притоа ги фати Трипци Симовски, Трипци Кировски, Коце Трипчевски, Ангел Костамовски и Среко Марковски, сите од Белошиште, и врзани, без каква и да е судска пресуда, ги стрела во костенарот кај Белошиште. На 1 май во своите куки беа уапсени Саво Сарафиловски, Петре Богоевски, Алеандр Блатевски и Траян Милословци од Старо Село и доведени во близина на Вратничка река, каде ги и се стрелани истој ден и оставени незакопани .

Славе Гавровски од Вратница, Тетово, сведоче пред Комисијата за воени досводати во Тетово:

„Од служителите при општината потоа дозвав дека се фатени и донесени во собата Симеон, на 18 години, единицата на сестрата на Стојко Гравиловски од Вратница и Нофо Гравиловски, исто така, од Вратница. По јавното мачење, кое траеше два до три часа и тешко со некој тежок предмет, лично дојде кај мене начинникот Александров и ги граби уб средствени дозвав дека Нофо некако се оправдал и бил пуштен, докле натоа државни биле одведени над селото Вратница и стрелени“.

ТОЧЕН СПИСОК КОЈ ШТО КУПУВА

„Методите“ на окупаторската бугарска полиција во реализирањето на незаконита мисија во окупираниот дел од Вардарска Македонија се се „лобогати“ и поразновидни.

Обласниот директор на Битолската област, Антон Козаров, со наредбата од 22 август 1942 година, меѓу другото, наредува:

„Полицијскиот час во селата почнува од 21 часот, а во градовите од 22 часот. Со него се предвидува: пред пет часот изутринба никој нема право да ја напуш-
партизани и јас ги исправувах, притоа употребувах го вообиченото тенце со кое се изнудуваше призна-
ните. Додека јас беав началник на Секцијата за државна безбедност во Куманово, по моја наредба не беа ин-
тернирани повеќе од стотина души...”

КМЕТСКИОТ НАМЕСНИК ОД ЦАРЕВНИК
ГИ ПРЕДАДЕ БОРКА ТАЛЕВСКИ
И ЛАЗАР НИКОЛОСКИ

Борис Жуглов, еден од „одбраните“ полициски агенти со кого мощн често се среќаваме во фелто-
нов, повторно ќе имам што да му соопштам на исиден-
кот на ОЗНА:
„На 6 август 1943 година околу 12 часот дојде во мојата канцеларија еден учител од Штип и му соопш-
теше дека во штипските лозја се крие лицето Борис Пет-
ров Арсов, илегалец од Штип. (Брат на Олга Арсов, чија кука кај чешмата Коцамија, спроти театарот во Штип, беше собраниште на илегалци — з.н.). Го пра-
шаш од каде го знаеше, тој ова, а тој ми одговори дека го знааше тоа веке три дена: кога бил случајно во лоз-
јата таму се сретнале и Арсов го замоли да му носи храни. Веднаш ги испратив Христо Христов, Стојко
Русев, Господин Господинов и Петар Петров, разделени во две групи, и тие го фатија Арсов во онаа колиба
во лозјата што ни беше посочена. Го почнав развра-
щуването. Истиот ден му јавив на Богданов дека сум фати
еден илегалец и му го каза името. Богданов ми одговори:
— Аман, бе, доста со тие илегалци! Од секаке
само за илегалци јавувам.
Му јавив дека според Арсов во Радовишко има
некаде скриено оружје. Веднаш потоа го испратив
агентот Петко Караколев со колата на поштата во Радо-
виш и тој таму три-четири дена го бара рака оружје-
то, но не го најде. Тоа си ми реков дека утредената
ко го пратат затворникот во придружба на полиција, се
разбира, во Радовиш, тој самото да каже каде му е
скриена пушката. На другиот ден вечерта ми се јави
Караколев и му соопшти дека пушката, бомбата и
куружковите се пронадени, но лицето при обид за бет-
ство било убиено...”

Во билтенот „Полициски вести“ број 3 од 20 март
1942 година може да се прочита краткиот полициски
извештај за смртта на Борка Талески и Лазар Фили-
поски:
„На 2 март 1942 година нападне две непознати
лица му се јавиле на кметското намесник во село Ца-
ревник кај Прилеп и му побрахле леб. Откако го до-
биле лебот двете лица тргнале кон штрафските ви-
сочини. Во нив кметското намесник препознал двајца
од 22 илегалци, кои го блокирале селото на 8 ноември
1941 година. Веднаш го информирал раководителот на
полициската санца во село Тројани — старшиот
стражар Дончо Колев, кој со двајца млади стражари
и еден полски чубар отишле во превече на штрафските
височини. Околу 15 часот и двете лица биле откре-
сени и во борбата што почнала биле смртно ранети со
автоматски револвер на 380 метри од старшиот страж-
стар Колев.

Со испитување е утврдено дека лицата се илегал-
ни комунисти од Прилеп, и тоа:

1. Лазар Филпос Николов, на 24 години, живее во
Прилеп, учесник во нападот на војниците што го
обезбедувал големиот тунел на Бабуна, осуден од Ви-
толското воен прек суд во ноември 1941 година на
смрт со бесење и

2. Борис Петров Талески, студент, на 21 година,
живее во Прилеп, учесник во нападот на полициската
станција, затворот и телефонската мрежа во истои
град меѓу 11 и 12 октомври 1941 година, осуден од
Битолското воен прек суд во ноември 1941 година на
15 години строг затвор, 20 години одземање на граѓани-
ските права и 500,000 лева казна“.

Груповиот началник од Битола, Борис Ненков, роди-
ден во село Соволдјано, Кустендилско, уште една, по
који знаме којпат во овој текст, ке ги откри „методите“
со кои „безоболно“ без ликвидирани симпатизерите
на НОБ:
„... Идеше често во командатураната Георги кова-
чот од село Прилиште, Прилепско, со кого станаме
пријатели, но подонач разбрав дека имал врски со
партизаните. За време на истратата тоа беше многу
tепан и јас, Глоб, полицашот Цанов и Кичо Банлов
го натераме Георги да ископа гроб, нокта во дворот
ПРЕДАВСТВО НА „КОЗЈАК“

И, се чини, треба да се рече и ова: Во велики времини неизбежен е ефеномент на предавството. Луѓе како Вера Свездина, Мане Мачков, Славчо Азманов, Петре Црниот и уште некои слични на нив, гледајки ги, пред се, личните интереси, ги ги предалат дури и најблиските, главно за пари. Еве уште неколку примери на предавството, кои би требало да служат за пример како не треба и не смее да се брана слободата и татковината. Зборува Стојче Стојанов, роден во село Орашец, Кумановско:

„Весел есен 1941 година и ја бев у кафаната на Ефто Попов од Куманово на еден астал со Стојче Динов, полак од Куманово — пишеме ракија. Пред вратата на кафаната дојде Крсто Лазаров — војводата (според „Нова Македонија“ од 21.1.1945 година контрачетничкиот војвода Крсто Лазаров е осуден на смрт со стрелане — з.п.) и ме извика и ми соопши на не и на Стојче дека кметот не вика го покажеме на полицијата путот до село Малотино..."

...Кога се навоѓавмо испред Малотино, војската почна да се растура и да зема позиции околното каде се крија партизани. Тие се наоѓаа у местото на револуционар Мано и Малотино, на едно ритче. Штот помеѓу пакањето ја и Милан се скривме при едно брекче до една куќа. Спомнике мишта војската и партизаните траеше едно дванасет минути. Штот престана борбата, ја и Милан отидовме на местото на борбата и убиството. Таму беше убиен еден партизан (станува збор за групата „Козјак“ од Првиот партизански одред од Куманово, непосредно по неговата акција на 12 октомври, со која се одбеляжа почетокот на востанието на македонскиот народ. Во состаовот на оваа група се наоѓаа, меѓу другите, Љубо Спасовски — Гачо, коман-
Стефан Филипов од Велес:

"На 1 јануар 1943. године (датата не е точна: треба да стои 10 јануара — з.н.) отидов во мојата бавча. Таму беа партизаните Себура Чучуков (Киро Чучук — зл.н.) и уште тројца други и Нонца Камишова (групата ја сочинува: Киро Чучук, Нонца Камишова, Стоjan Бурчевски, Јордан Јорданов и Киро Неделков — зл.н.) Тие ми дадоа пари за да им купим цигари. Јас отидов особено гозд и за да ја спасам главата се и кажак на полицијата. Сабајetto со една чета војници и 300 душа полиција и тројца агенти отидовме кон мојата бавча. Јас прв влегов во колибата, но партизаните беа се качиле на горното ката. Тие на нас огни и не отвориме огни на нив. Потоа двајца фативме а тројца извесиле самоубиство. Со двадцата тргнавме кон градот. На патот го сретнавме командантот, кој ни рече:

— Стрелајте ги веднаш!

Војните ги стрелаа.

Убените партизани два дена стојеа незакопани во мојата бавча, а на третиот ден ги закопаа селаните од Башко село (Местото на кое што е откривена групата велешани се вика Речани и се наоѓа недалеку од Титов Велес, близу до Башко Село — зл.н.).""

По реченицата на Христо Буров само ќе го дополним изкажувањето на Стефан Филипов:

"Втората акција ми беше во велешките бачи. Една вечер ме извира преку врската политикиот Апостолов и ми даде задача: со мојата чета да го чуваат патот за Штип. Набрум чувме пукане. Се приближил со чета во една колиба која беше партизаните. Им викнале да се предадат. Тие откажаа. Свиреа на ормоно (свирше Стоjan Бурчевски — Буридан — зл.н.), пукнаа и викаа:

— Ја се предадеме, ако ни донесете пајтон за во Велес!

Јас тогаш наредив да се фрлат бомби на колибата. Фрливме едно седум до осум бомби, а неколку полицији и војници веднаш потоа влегов внатре. Изнесоа една жив бандит и тројца убени. Мислам дека се самоубиле. Мртвите трупово ги плукавме, плукавме..."
и што не им правевме. Фатенин бандит и уште еден друг што го фатиле други војници, по наредба на полковник Апостолов, ги стрелавме веднаш.

Кога сме веќе кај Христо Буров, еве ја неговата изјава за тоа со каква идеологија бил задоен:
„Виделе бев одличен во тешкоете на партизаните се здобив со посебен авторитет пред монте пријатели фашисти. Јас никогаш нема да се отказам од фашистичките убедувања."

**УБИСТВОТО НА ВЕРА ЦРИВИРИ — ТРЕНА**

И уште еднаш, се надеваме за последен пат, со една од многуте изјави на Коло Желев Неделчев, агент од прв степен во Прилеп:
„Во почетокот на месец јули (1943 година — з.н.) Јубени Молов, полициски командант на Прилеп, ми рече да се поврзан со Раде бранникот — чиновник во комесарството. Јас отидов кај Раде во комесарството и излеговме во дворот заедно да разговараме. Тој ми рече:

— Имам многу работи да ти разправам: стануваат интересни средињи мегу некои девојчиња и момчиња. Тие мегу себе си предаваат пакети, писма, а јас постојано ги следам.

Ми кажа дека има уште три момчиња — браници од Прилеп кои му помагале во следењето на сомнителните лица и воделе точна евиденција за нив, зашто се групирајќи го дури и датумот и часот каде и со кого ги веде до се стретнуваат.

Опако забележав кој каде седи и им ги запишувам имињата, се договорив со Раде кога да се најдеме повторно за да ми ги даде сите податоци подетално. Се договоривме да дојде тој каде ми ги покаже дома попладното во четри сатот. Тој дојде и ми кажа уште некои имиња на неколку лица, но не ги знаеше адресите за сите. По два дене дојде со исполнет потпис: ми ги предаде адресите што ги немав, точното време на сестоанците што ги правеле конспираторите. Така три дене по ред се состануваат кај мене, дури ми ги предаде сите податоци што ни требаа и што јас ги барав од него. Од тие податоци јас му поднесов из-

вештај на началникот Трендафиилов, во кој ги кажа сите имиња со адресите и подетално се дрго за се- кое лице, според она што ги кажа Раде. Истиот ра- порт началникот Трендафиилов му го поднесе на коман- дантот Молов. Молов потоа нареди да ги уапсеме сите лица споменати во извештајот. И уредената изтурина уште во мурите јас и сите други агенти појдаме да ги уапсеме лицата. Уапсивме около 15 души. Јас го водел сослушувањето. Истрагата траеаше само шест дена, а завршишме може брзо, за што така ми нареди командантот. На сите уапсени јас не им ги понам имињата, но ги помнам само имињата на Цена Борисова, на сестра Јана, на Трајко Темелков, на Душан, на Ристо Ковачот, а за другите не можам да се сетам на имињата“."

Борис Жулов ке се обиде да го објасни по мно- гу што мистериозното убиство на Вера Цривири — Тrena:

„На 16 јули (1944 година — з.н.) дојде изтурина- та каде ми Господин Господинов и ми соопшти дека е најден труп на младо девојче во едно двориште од градот (Штип — з.н.). Веднаш отидов на местото, та- му имаше полиција и почна да расправувам како трупот дошол на тоа место и како се случило убиство- то. Разбрав дека вечерта пред убиството девојкјето на двапати побарало да биде примено во куката, но било истерано. Истовремено ги проследив и стапките што водела од домот кон бавчата и констатирал дека се ра- боти за „Светла“. Таа беше лежела на грб, на гробот од аутопсијата се виде дека има модри петна, што докажуваше дека тукат лежела околу 10 часа. Девојката беше ранета на левата страна — курушумот и заседнал одназд во плешките, а од раната беше истечена крв на земјата, каде лежеше. Смртна настапила вед- наш. Кај неа најдоме фалсификуваача лична карта на име Елена Барова, родена во Цариград, а издадена во Скопје и еден револвер „маузер“ 7,65. Испитувањето покажа дека се чуле три истрели, а до неа беа најде- ни само две чувери. И на самото мене не ми беше јасно како можело да се случи ова убиство. Мислењето на лекарите беше дека станува збор за самоубиство. Раната беше изгорена, курушуем и чуверата беа од еден и ист револвер. Од фотографијата се констатира дека е
това познатата на полицијата илегалка „Светла“ или \( \text{Трина (Вера Цирвири — Трина. Безразлично што } \) \( \text{Жуков изјавува пред органите на ОЗНА, едно е точно: } \) \( \text{Вера е убиена од страна на полицијата. Игра на } \) \( \text{судењето на агентите што агентуваа во Штип недоволно } \) \( \text{спишено и без голем напор се докажа. По убиството } \) \( \text{нејзиниот труп е овдевчен кон кланицата и таму } \) \( \text{прикопен со трева — з.н.)“.} \)

И најпосле, искажувањето на Даме Спанчевски од Кочани:

„Со доаѓањето на бугарските власти во Македонија во 1941 година, јас дојдов во Македонија и се насели во Кочани. Веднаш бев назначен за полицаец во кочанска општина и на служба останав сè до септември 1944 година. Моето назначување го направи кметот кочански, Божин Бурбешлиев, стар миахиловски, кој исто така во државна служба работи и други заношени интереси. До појавувањето на партизанските одреди во реонот Кочани си ја гледав само работа. Кога во 1943 година минаа првите партизански групи преку Плачковци за кумановскиот терен, се дигна многу војска и полиција да ги гони. Јас исто така... Дойдовме до село Речани и ги наместивме топовите. Ваму останав до другиот ден напламне. Пред да гратнеме во акцијата пред собрани полиција и војници беше изведен еден фатен партизан и по својот говор мајорот Бисаров ми нареди да го стрелам. Ми дадоа еден шмајзер и тргнавме, а партизанот однесе пред нас. Кога дојдовме кај Околиското управление, јас видов дека не можам да ракувам со шмајзерот и ми дадоа друг шмајзер. Јас го зедов и го застрелав партизанот. Кога го застрелав јас го фрлив шмајзерот и отидов дома. Кога му кажав на семејството, и жената та деката се развикаа на мене зошто сум направил така грешка — да убијам човек и јас сам видов дека направив голема вина и дека се посрамив пред граѓаните...“

**ИСТОРИСКИ ФАКТ**

Завршувајки со прегледот на само еден дел од судењето на облашнот полишки началик во Скопје, Асен Богданов, се чини, не е можно, а да не се пренесат неколку негови одговори на прашањето на јавниот обвинител и како информација и како исторски факт:

**Јавниот обвинител:** — Дали обвинетиот Асен Богданов по читањето на овие документи може овде да потврди дека навистина сите воени команданти во Македонија, како што се генерал Маринов и други, сите полишки началици, агенти и сл., се одговорни за целата политика на бугарската окупаторска власт во Македонија, за сите зверства над населението и истребувањето на македонскиот народ?

— Воениот команданти на чело со командантов на Армијата, команданти на дивизиите, командантовите на полковите и сите други, кои учествуваа во спроведувањето на борбата против Народноосlobodителното движење, а со тоа и против македонскиот народ, еденако се одговорни за сите зверства вршени над македонскиот народ овде.

— Дали знае обвинетиот Богданов да ги каже имињата на разни такви команданти со кои лично се сретнувал и имал заедничка координирана акција за борба против Народноосlobodителното движење?

— Генерал Болев, генерал Поп Димитров, генерал Маринов, полковник Апостолов, полковник Качев, полковник Манев, Попов, генерал Алексиев, полковник Нејдов..."
পলিশি জ্যাটা পোডেটাল্টো
"Како бесни водци на мирно стадо се зафрилива омразните фашички окупатори на македонското народ и од политите на македонските мајки ги истрага најсаканите една. Дење и ноке талкаат крвниците по улиците, по куќите, по полишата и планините, блокираат и претресуваат, се закануваат впервајки ги револверите и пушките во градите на мајките и татковите, пшењки и викајки: „Како ти е синот, како ти е љуботата? Кажете, мајката ваша македонска!“

А кога ќе дојдат до своите жртви, ги влечат по темниците и мачилиштата, од синчирите на нивните нозе одекнуваат улиците. Кон се тие измачени и испрепени, но горди како соколи што ги влечат синчирите, прогонувани од фашичките жандарми со ножеви на пушките? Фашистите ведат дека се тоа поткуплени предавци и шпиони. Но ние гладаме дека тоа се наши синови и љубов, браќа и сестри, другари и другарки. Тое се најчестите и најживотворни Македонци, што го дигнаа гласот против тиранијата, кон отсекогаш се бореле против ропството, а и денеска му останаа верни на својот народ бореки се за пратата и слободата на Македонија.

Со тие борци за народните права фашистичките зверови ги исполнува затворите. Кога зидовите би можеле да зборуваат, би рассказувале за невидените и нечувени маки на македонските патриоти и борци. Тие се осудени на глад и жед, на мрак, на темнина и молчење. Фашистичките целати од ден на ден им ја вадат душата со гуми, камешки, пеперуки, ластегарки, со вежати железо, со спици и со своите нечисти нокти. И додека музиката од радиото ги покрива гласовите на мачениите, фашистичките хиени се сладат гледајки како од нивните тела тече крв, со музика, со смеење и цврсти фашистичките агенти ги уништуваат
скацениите животи на македонските борци, што македонските мајки со мака ги одгледале.

Скопје, центарот на Македонија, фашистичките разбојници го претворија во централно мачиштето на честите македонски борци. Во скопските затвори фашистичките кропки зедоа многу животи, завија во црно многу мајки. На 9.VII.1942 година тие го завија во црно цело чесно Скопје, цела Македонија. Цветан Димов, нравенчо, шнайдерски работник, син на Скопје, долгогодишен борец за правата и слободата на Македонија, не е повеќе меѓу живите. Крвавите скопски агенти на чело со злогогласниот злосторник и предајник на македонскиот народ Мане Мачков, посетнаа и по него, го фрлија во својата темница и таму, во мачилиштето, му ги скршија косите и му го смени цигрот. Пет дене тие кучиња го мачеа нашиот Цветан. Му ја стегна главата со ментема додека не му го скршија черепот, долека не му ги скршија рацете и нозете и не му ги раскнаа градиците. Пет дене го кинеа за да ја предаде жртвата на борбата. Но, кога каменот би пропророол, тогаш би пропророол и јужните со злост овој Цветан. Тој ништо не им преда на полициските кучиња и загина како херој.

Тоа е дел од Прогласот на ЦК КПЈ за Македонија од јули 1942 година, со кој македонскиот народ се информира за убиството на Цветан Димов. На Прогласот нема дата, но се претпоставува дека е пишуваан кои средната на јули 1942 година, непосредно по веста за смртта на херојот. Прогласот, истовремено, беше и жесток протест против сврепите методи и средства со кои окупаторската полиција се обидуваше да го „развије“ ќе Македонците чувството на припадност на бугарската нација и да го разбие уште во неговиот зачеток движењето за национално и политичко ослободување. Васпитност, бугарската окупаторска власт во окупираното од Бугарија дел во Вардарска Македонија беше така конституирана што полицијата беше нејзината прва и најзначајна потпора. Овластуваната на полициските органи беше, речиси, безгранични, а врските на обновите политички началници со Министерството за внатрешни работи во Софија не одеа, што би било нормално, преку обновите дирекции, туку директно. Па зарем првиот облacen
дел на дворот, на бетонот. Во тога момент во дворот имаше еден од работниците во управлението и Цветан паднал близу до него. Веднаш потоа јас отидох кой начинникот Цанков и му соопштив дека Цветан Димов се фрлил сам од прозорецот. Истото му го соопштив и на областниот начинник Симеонов, кој дојде да види што се случило. Потоа дојде болничка кола, која го однесе во болницата во Затворското одделение. Со болничкот автомобил замина и Чукуров. Се секавам дека по звезно време Чукуров ми расправишше дека во болницата имало некој лекар кој го познавал Димов и сакал тој да биде префрен во Хируршкото одделение. Чукуров тоа не го дозволил и забрали кој и да е лекар да му се приближи на Цветан Димов. Потоа, јас веднаш ги соби агентите од мојата група, ги распределив на смени и наредив постојано да стражарат пред Затворското одделение во болницата и никому да не му дозволуваат да влезе во одделението када Димов. На другот ден ми јави дека Цветан умрел во болницата. Веднаш потоа телото на Цветан Димов им беше предадено на неговите блиски и беше погребано.

НАРЕДБА: ЦВЕТАН САМ СЕ ФРЛИЛ!

Два денна потоа во Скопје се појавија лефчи во кои се зборувааше дека Цветан Димов е убиен во полицијата. Леточета имаа наслов „ Во скопското машине е убиен Цветан Димов”. Кога го фрлил Цветан Димов од прозорецот во дворот, во ходникот имаше и други агенти, како, на пример, Методи Поп Величков, Трендафилов и уште некои други. На сите агенти им беше кажано да зборуваат дека Цветан Димов сам се фрлил од прозорецот.

Така груповнот начинник Љубомир Јорданов ја раскажа историјата за смртта на Цветан Димов пред области на ОЗНА. Тој беше начинник на групата А, која во рамките на Скопската областна полиција беше специјално формирана за борба против КП и нејзините членови, за борба против нивните симпатизери. Истакнува секцијата беше формирана и во рамките на Областниот полицијско началство во Битола. Опишта карактеристика и на двете групи беше една дотогашна.

овчи простори невидена омраза спрема сè што е на-
предно и демократско, особено ако е комунистичко. Агентите на овие служби, ноке, дене, зиме, лете, по-
дож — во секое време, со во, со автомобили, пеш, со мотоцикли, веднаш одира во местата од каде што ќе дојдеше вест дека е учишто некое сомнително лице. И она што се случуваше потоа со уапсението, речиси во сите случаи, секогаш, се претвораше во антологиски начин, преку кој полицијата се расправаше, или поточно: се обидуваше да се расправи со противниците на окултарското општествено уредување, чиј ин-
струмент на заштита беше. Полицијските од секциите
A на областниот полицијски начелство во Македонија од типот на Јорданов, Сурчев, Стоилов, Курчев, Жут-
лов, Ташев, Мачков, Недков, Трендафилов, Балканска, Кнчо Божанов, Желев, Асен Николов, Миленков и уште многу други, да не ги набројуваме сите, за очи 40-тина месечни окупации на Македонија остапи од себе една
толку јасно оддележана трага што не ќе може толку
лесно да се заборави. Трага од измачувања, уби-
ства, претепувања, сиљувања, давења. Многу мајки
и сестри завија во црио агентите на овие групи, многу татковци и браќа ги стискаа забите поради нив.

Ете зошто на 17 јануари 1945 година, пред по-
четокот на судењето на Јубомир Јорданов, Христо
Стоилов, Борис Жутлов и Костадин Балканска, во
Скопје, уште во раните утрински часови, групи луѓе
се упатувале кон Официрскиот дом, каде што требаше
da se одржи судски процес. Не беа тоа само скоп
јани — имаше мегу нив и луѓе од Кавадарци, од Ва
таш, од Штип, од Виница, од Куманово, од Струмица
— од каде ли не! Беа дојдени неколку денна пред тоа
da сведочат, да зборуваат за болните, за сè она што
tне или нивните најболси го доживеале во участо-
ците.

Свечената сала на Официрскиот дом е преполна:
по балконтите, по коридорите, по склите, надвор —
на площададот — илјадици луѓе. Околу Домот и на
площадот се инсталирани звучници за да може секои
da чуе како тече судењето. Луѓето од Народната од-
brана со мака го одржуваат редот, зашто народот се
бутка, напредува стапка по стапка, сè поблиску и по-
блиску до обвинителните клупи, сега сè уште празни,
Софийското областно полицеско управление, го обвинувам за тоа, че е извършил антифашистки акт. Тоа е извършил массови арестувания на учасници в антифашистките събития, помагащ при извършването на масови убийства, незаконен грабеж и палежи на партизански групи и ученици във войната. Го обвинувам за убийството на Цветан Димов, Стоянов Пинчур и Мирче Ацев...

Борис Жуглов, привн како секретар на държавната безкористност в Скопие, а подобно и како начелник на държавната безкористност в Штип, извършил масовни арестувания и мачения на антифашисти, како и съобщение — агитант на боевият отдел на германско-френската поручка Бирман извършил масови убийства и грабежи. Го обвинувам за убийството на Вера Циривир, Сечко Петрушев, Йохан Ефремов, Стапанка Денев, Методи Денев, Крсто Митов и Христо Стояков...

Костадин Балкански го обвинувам за убийството на Стефка Плавова, изправен в полиграфската антифашистка, го обвинувам дека не успял да успокои войниките в болницата, дека споразумява в село Богомила 10 души без каквото и да е прихващане. Го обвинувам за безкористно убийство, маче..."
„Мане Мачков отида да го уапси Цветан Димов, зашто лично го познавал. Го чекал извесно време и го уапси во близина на куката каде што живееше. Цветан Димов, како што реков, беше уапсен од Мане Мачков, мислат на 4 август. Уште истата вечер, бидејки тој одбише да даде какви и да било податоци, беше подложен на тешање. Го тешање јас, Мане Мачков, Тења Раков, Илија Недков и Антел Трипов. Беше врзан со нозета нагоре и беше бил со гумен стап по табаните и со плаканици по лицето. Цветан кажа само дека е член на Комunistичката партија и дека е член на Месниот комитет на Скопје. Замоли испитувањето да продожи утре. Тогаш јас го приручив тоа што го кажа да го напише. Тој тоа го направи и потоа беше одведен во келијата. На вториот ден не беше повикан на сослушување. На третиот ден ги испратив Мане Мачков и Чукров да го доведат за да продолжиме со сослушувањето. Тој замоли да се одложи неговото испитување за наредниот ден. За цело време Мачков постојано ми зборувах дека сослушувањето треба да го продолжим, зашто Цветан знал многу работи. И тој ден го одложив испитувањето. На четврттиот ден, на 7 август 1944 година (интересно е дека Јорданов цело време зборуваш дека Цветан Димов е сослушуван во месец август, а се знае дека Димов е уапсен во јули месец — зл.), го испратив Димитар Чукров и го доведе Цветан Димов на испитување. Чукров се врати и ми рече дека Цветан Димов одбишел да дојде, со мотивација дека бил болен. Мене ми се чинеше дека тој тоа го прави само за да добие во време и повторно го испратив Чукров. Тој се врати и ми рече дека Цветан одбишел и не сака да дојде. Поради тоа јас станав и лично отидов во неговата келија. Го прашав зошто нејке да дојде, а тој ми рече:
— Болен сум!

Јас не проверив дали тој навистина е болен и му се разсекав и го удрив по главата. Тогаш тој стана. Јас оден напред, а агентот Чукров одеше по него. Кога свртевме десно по коридорот за да тргнеме кон мојата канцеларија, во тој момент чух како Чукров вика:
— Стој, еј, стој!
урели преку Јубен Апостолов, командант на 56. пешадијски полк во Велес, да ни се дадат на располагање два вода.

Рано изткната почна претресот по куките. Јас само гледав како оди блокадата и ги давав потребните упатства. По некое време дојде кај мене агентот Георги Георгиев и ми рапортира:

— Господин начелник, во една кука се фатени двајца илегалци.

Заедно со него и со командирот на водовите отидов во куката на Јован Митрев. (Тајниот агент на бугарската полиција, Горги Црвенов, инаку велешанец, служител во Општината, призна дека тој ја пријавил на полицијата куката на Јован Митрев како сомнителна. Имено, Црвенов ја јавил на полицијата дека Митрев веќе неколку дена купувал по три-четири килограми јаболка и по два килограма месо секој ден, што му се сторило сомнително — з.н.).

Во куката ги најдов Цветан Мутавчиев и Антон Антов и тие ми кажаа дека кога влегла полицијата, домашните не сакале да ја отворат вратата, а потоа вратата ја отворил старинот и агентите забележале како керка му Милка со брзање отишла во кујната и отгама му влегла во еден клоzet. Агентите се посомневале дека таму има нешто што не е во ред. Направиле претрес во куката и нашле една машина за пишица и еден лего на самата машина. Тоа ги зоголимо сомневањата кaj нив, особено долгото задржување на керката во клоzetот. Дошле пред клоzetот и ја повикале да излезе, но таа одговорила да почекаат малку зашто биле понудени. Веднаш потоа агентите влегле во клоzetот и виделе дека таму има изгорени книги. Кога го напуштеле клоzetот забележале како од една плоча се подавало едно парче од шалче. Ја прашале Милка:

— Има ли тука нешто?
— Таа одрекла: — Нема!

Тие сами се дигнале плочата и Антон Антов прашал дали има некој внатре, зашто инаку ќе фрли бомба, па дури тогаш керката Милка кажала дека има дважда внатре.

Антов ги повикал да излезат надвор. Тие излегле и биле веднаш врзани.

Кога јас дојдов во кујната тие ми се претстави со лажни имена. Со мене беа и полицијскиот начелник од Велес Добрев и неколку војници. Веднаш наредив да се одведат во Околското политичко управление, а потоа направивме претрес во скривницата и таму најдоме доста илегална литература, еден радиопредавател, машина за пишување, една ѓироскопска машина и една машина за задржување букви, како и печати на велешката општина. Од другите куките беа задржани братката Колареви и нивната сестра. Исто така, од куката каде што ја најдовме скривницата беа задржани Јован Митрев, сопственикот на куката, жена му и ќерка му Милка. Истата вечер задржаните, со каменот, беа испратени во Скопје.

Од куката во која биле лекувани илегалците беше тенап домакинот Јован. Двајцата илегалци рекоа дека се викаат Мирче Аџе и Страхил Пинцур. Направив проверка во Прилеп и оттamu добив известување дека Аџе е член на Покрајинскиот комитет и дека е осуден на смрт. За Страхил Пинцур знае доста работи и затоа првин го почнал сослушувањето со него.

### СТРАШО ПИНЦУР УМРЕ ОД ПРЕТЕПУВАЊЕ

Пинцур, освен што го кажа името, не сакаве ниту друго да каже и затоа почнува да го тапаме. Во топнуто уствување јас, Тену Раков, Илија Недков, Анто Антов, Тодор Маринов и Ангел Трпев. Впечатокот од неговото факрање во полицијата беше силен. Што го дознав неговото име јас отидов кај начелникот на безбедноста Цанков и му соопштил дека Пинцур не кажува ништо. Дури одбива да каже дека е член на Партијата, дека работел за нејзината линија. Кога тоа Цанков го чу ми рече:

— Та нели си ја знаеш работата!

Потоа го донесох кај него Мирче Аџе и му кажо за кого станува збор. И му реков дека и Аџе одбива да каже дека е комунизт. Цанков и за него ми рече:

— Водете го! Нели знаете што треба да работите!
Кога видов дека Пинчурох откажува да признае 
што и да е, повторно беше подложен на тешко. Беше 
vзан и тепан по табани со гумена палка и со 
парче автомобилска гума. Тоа тепаве по нозете, но 
и по целото тело — кој каде стипа — со клонци, по 
грбот, по стомакот, а на два три пати му беа ставани 
nозете во вода и потомо тепаве пак продолжуваше.
Беше тепан два дене едиподруго, без прекин. Во мно-
gу лоши состояба беше однесен во келијата, во која
беше сам. Таму беше оставен 24 часа. На другиот ден
попладнето го испратив Тодор Магинов или Анто Антov,
но не се секама добро, да го повикаат Пинчурох да 
дојде на испитување. Испратениот агент веднаш се 
врати и ми реке дека Пинчурох умрел во келијата.
Потревав кон неговата келија за да го видам: го најдов 
легнат и около него на подот имаше траги од пена
од устата. Веднаш ми се јавив на начаолникот на служ-
bата за државна безбедност, Васил Цанков:
— Пинчурох умрел во келијата! — му реков.
— Како тоа умрел? — me праша.
— Не знам, — му одговорив. — Не претпоставував дека толку брз може да умре.

ФАРСАТА СО МРТВОТО ТЕЛО НА ПИНЧУР
Потоа областниот полициски начаолник Стефан Симеонов нареди трупот да се пренесе во визбата долу,
во едно сопче. Додека некои го смештаве трупот долу, 
Симеонов ги собра сите стражари во една соба, бо-
жем им објаснува и им зборува нешто, само колку
да не бидат по холниците и да не видат како некои
госми Пинчурох во визбата. По некое време во виз-
bата дојде и Симеонов и откаако го виде умрениот 
Пинчурох, нареди:
— Уште вечерва да биде закопан некаде. Сака
ли некој да го направи това доброволно?
Сите не се молчеше.
— Сака ли некој доброволно да го закопа мрт-
виво? — праша уште еднаш областниот полициски на-
чаолник.
Тогаш се јавив Ташев:
— Јас — рече.

Знам и тоа дека нокта Тодор Ташев, заедно со
агентот Анто Георгиев го изнеле мртвото тело на Пинчурох со еден мотоцикл (трупот го стави во при-
колката), но каде го однеле и што направиле — тоа
не знам. Да ли го закопале некаде или пак го филре
трупот на Пинчурох во Вардар, навистина не знам.
Веднаш потоа ми поника Цанков и ми рече:
— Со неколку агенти ќе одиша во близината на
Велес, ќе извикаат неколку пати, потоа ќе ја извика-
ките стражата од Велес да ја помогне во барање-
to на затвореникот, ќе се вратите во Велес и ќе му
кажете на околинското полициски начаолник дека Пин-
чурох ви избегал.

Им соопштив на Анто Антов и Тенчо Раков дека
извршениот ќе одиша во Велес. Од Скопје транспо-
сирала со една лека цела и дури тогаш им кажа на аген-
tите каква игра ќе играат. Го минавме Велес и на
пет-шест километри од него го сопревеме автомобилот,
отпред ние, отпред патот — таа се еден мост, и
испраовме од имајзер неколку рафални. Потоа го
исправувме начаолникот на ковчегото стража од Скоп-
је, Русев, кој беше дојден со нас, да оди во Велес и да
донесе со себе неколку полицијац. По некое време тој
се врати со седум до осум стражари. Им кажаат
да ќе пребараш месноста во која ќе ја блокирале, зашто
туката е еден затвореник, кој ни избега. Преба-
арувме, пребарувме и, јасно, не ја најдовме висто.
Се вративме во Велес и оттуку јас му телефонирал на
Цанков дека Пинчурох ни избегал.

Цанков глуше ше божем се извенаал. Ни вика-
ше по телефонот и ни се закануваше дека ќе бидеме
казнети.
Кога се вративме во Скопје тој ни нареди да
дадеме писмен извештај во кој ќе го опишеме бегството
на Пинчурох.

„ГОСПОДИН НАЧАЛОНИК, МИРЧЕ АЦЕВ УМИРА!“

И уште:
„Разбрзувашето на Мирче Ацев однесе истовремено со разбрзувашето на другите уапсени во Велес. Како што кажа погоре, Мирче Ацев одбиева да дade
какви и да било други податоци освени неговог има и презиме. Затоа бевме принуђени да почнеме да го тешеме. Беше теша неколку пати, многу жестоко, по табаните. Нозете му беа страшно многу потечени. Потоа беше теша и по органите за следење. Го теше на смени јас, Ћења Раков, Димитер Чукуров, Георги Георгиев, Тодор Маринов и Ангел Трипов. По се- 
кое тешка теша тоj ни веште дека писмено ће си jа признае дејноста. Му давав хартиja и мастило и тоj седнуваше и почнуваше да пишува, но секогаш ја пишуваше само својата биографија, без да сака да каже нешто за својата политичка дејност. На два- 
тари пати му го кине тоа што го пишува и го пра- 
шнува за неговата политичка дејност. Тоj пак ми ве- 
твува дека писмено сето тоj ће каже и пак почнуваше да jа пишува само својата биографија. Се раз- 
бира, по секоja таква негова изјава, тоj беше теша. Еден ден го остави да jа признае писмено својата политичка дејност и кога по некое време се врати 
да видам што направил, затеко во келиjата околу 10 до 15 души, кои го беа врзале и жестоко го телепа. Во келиjата беа следниве агенти: Иван Јуруков, Тодор 
Тапев, Анто Георгиев, Георги Георгиев, Димитар 
Рацев, Тодор Маринов, Крум Панков, Методи Арсов, 
Методи Трендафилов, Наден Наденов и други, за чии 
имиња сега не можам да се сетам. Во собата беше и 
Костадин Балкански. Го телепа со гума по табаните и 
по други делови на телото. Го прашав зошто го тел- 
Pа, а тие ми одговори дека Мирче Ацев не сакал ништо да признае. Веднаш потоа отидов каj Цанков и 
му кажав дека агентите го телепа толку многу и 
толку лошо што нозете му се Јосена потечени и му 
реков дека се чудам како може да издржи толку 
многу телепање, а не каже ниту зеден збор. За целото 
време долека беше теша, не беше викнал ни млаку,
не беше пуштил ни глаз — воинредно многу можеше 
да издржи телепање. Мирче Ацев од сите затвореници 
што минале низ затворот на скопската обласна поли- 
циска управа беше најмногу телепа. Тоj излезе најиздр- 
длив од сите. Тоj беше во таква состоjба што веќе не-
mаше каде да биле теша. Гледаjки го во таква состоj- 
ба, наредив да го стават во друга, потопиа канцелари-
ja, коja ни служеше како агенитка канцелариja и коja
се наоѓаше лево од моjт кабинет. Ги острави агентите
Крум Панков и Тодор Маринов da го чуваат. Околу
6 часот попладното влезе во кабинетот на Васил Цан-
ков, во коj se наoѓавме уште jас и Христо Стоjлов,
аgент Панков и му се обрати на Цанков:
— Господин началик, Мирче Ацев е многу лошо
— умира.
Цанков му одговори:
— Добро, врати се назад.
Кога Панков излезе Цанков кратко ни нареди:
— Ако умре, фрлете го низ прозорецот и на Симо-
нов кажете му дека сам се фрли!
Jас веднаш потоа излегов и отидов во собата ка-
de што беше Мирче Ацев. Кога влегов внатре го наj-
dov Мирче Ацев седнат на еден стол, потпине на 
масата на коja му беше главата. Го проверив пул-
сот — не чукаше повеке.
Тодор Маринов ми рече:
— Готов е!
Jас ja пренесов наредбата на Цанков:
— Фрлете го низ прозорецот!
Маринов и Панков го зедоа и го фрлиjа преку прозорецот. Долека го фрlla jas се тргналa малку на-
страна и почнав да викаjа да чуjат и другите:
— Stoj! Stoj!
Веднаш по фрланиеjо истото тоa понача да гo 
викаат и Крум Панков и Тодор Маринов. Тие слегоa 
во дворот, а jас отидов каj Симонов и му рапортираv:
— Господин началик, Мирче Ацев се фрли низ 
прозорецот”.

СТРЕЛАЊЕ БЕЗ СУДСКА ПРЕСУДА

Кога зборува Љубомир Јорданов гледа во подоt. 
Постоjano такa зборuва, толку тивко што престеде-
лот на судот ја принуден неколку пати да го преду-
преди да зборува погласно. А тоj се така: тивko, како 
да сe плаши самит да гo чуе она што гo ракажува.
— Додека вие бевте групован началик во Скопје, 
имаше ли убиства на илегалци— гo прашува јавни-
от обвинител.
— Да, — вели Јорданов.
— Кога? — прашува обвинителот.
— Кога? — повторува обвинителот.
— Се секавам, вели Јорданов и не ја крева глувата, дека на 5 август 1942 година, окул 9 часот навечер, што се биве вратил со возв од Софија, а чува истрел...
— Погласно, моемол, го предупредува уните еден претседател на судот.
— На 5 август вечерта, повторува Јорданов, окул 9 часот, токму што се биве вратил од Софија со возв, чува истрел. Ми се стори дека доаѓа од кад Народната банка, Нито. На другиот ден, кога отидов на работа, мојот заменик Петко Петков од еленските села, мислам од село Деброво — Бугарија, см кажа дека Крум Панков скала да завдри некој лице што го познавал како комунист.
— Не генералом? —
— Не се секавам. Знам само дека имаш прекар „Вампир“ и дека беше од Велес, ми се чии.
— Понатаму?
— Почна, кога Панков се обидел да го уби тао, овој почнал да бива, а Панков пукал и го убил.
— Се секавам ли на некој друг убиство на илегални лица?
— Да, во текот на февруари 1943 година бие истратени група агенти да завдри некој лицо што не би познавал како комунист и што требаше да ги инципирате. Агентот Анто Антов, здесно со еден друг агент, имаше задача да го завдри лицето Илия Неши, кој мислам дека живее кај жезлестот мост на Вардар. При проверката кај Неши Антов наосо уните едно лице, илегално. Кога излезе и тргнале кон управлението, непознатото лице го бишило Антов и почнало да бива. Прво сорето по прва попречна улица надесно, па потом по попречната улица лево, следено од Антов за целото време. На кошето од оваа улица, пред да сори во една сокаче, Антов пукал и го убил.
— Значи, повторно „убиство во бегство“.
— Да, и во другата случаја.
— Дали и овие две убиства се „убиства во бегство“ по ваше?
и полицијци, и тоа: 86 агенти од државната безбедност, 35 од криминалистичката служба, 32 од административна, 95 службеници во полицијата, 1.149 полицијци во униформа, 190 полицијци во рудниците, 227 во бојните полицијски чети, 400 припадници на жандармеријата и 226 контрачети. Во Битолската област имаше 2.088 агенти и полицијци, а во Струмица, Берово и Делчево (кои припадаа на горнолукајската област) 230 агенти и полицијци.

tоа беше до крајни границе фашизиран апарат, насочен единоствено кон жестоко пресметување, пред сè, со комунистичката идеологија и Народноослободителното движење, кое, пак според Асен Богданов, „го изразуваше процесот на националното осознавање на македонскиот народ, чија борба имаше цел и национално и социјално ослободување“. Оваа дејност на Комунистичката партија преставува истинска еденост, со која народот во Македонија и очигледно со Македонија ја слабеше, создавајки впечаток кај населението дека таа, ето, „не може да го победи.“ Видлејки работата стоеше така, окултрските власти сè повеќе ги одврзуваа рачете на полицијската управа: таа, навистина, стана семошна.

човекот што преземаше мерки како власт да му се противстави на овие потопоток шириење на Народноослободителното движење, што инцидираше акција, што преземаше инцидираше во Скопската област, беше полицијски инспектор Христо Стоилов.

Тој за сè го информирал обласниот полицијски началник и му предложал конкретни решения. Ако, на пример, беше задолжено движење на партисанска елиминација, тој предложал што трбаше да се преместе: унапредување на сè што ја е таа една, на едно, на кои имаше како и да е контакт со борците на Народноослободителното движење. Полицијскиот инспектор беше двигател и покренувач на сите акции.

не во досегашното разгледување на активноста на бугарската окултурска полиција и нејзините „мерки“ против Македонците на неколкуотати го споменувме името на Христо Стоилов. На судењето во Скопје тој генерално го одбиаше обвинението. Сè што сè случуваше, според него, сè случуваше по наредба на обласниот полицијски началник Асен Богданов. Тој за ништо не сè сметаше виновен, зашто само ги извршуваше наредбите на претпоставените. Како во овој случај:

не брезајте за на суд!

„Мислям, беше месеч јун и годината (1944 — з.н.), кога ми се јави Цоцин и ми извести дека во Прешево постоела комунистичка организация. Врската била добивена во Куманово преку тајниот агент и беше неопходно апсење. Го извести за сего ова Богданов и тој нареди да починат апсењата. По неколку дена Цоцин доиде кај мене да ми информира, притом што ми кажа дека одржал околу 12 лица. Се разбира дека во текот на расправувањето биле физички измачувани — тешни по нозете. Се покажа дека најактивни во таа комунистичка дејност биле околу пет до шест души. Се секавам дека најдолжитите имаше и еден кафеанџија од Прешево и еден чевляр на „Бата“, исто така од Прешево. Му наредив на Цоцин да го подготви извештајот и да ги предале на суд.

По неколку дена, кога Цоцин ми јави дека извештајот за судот е подготвен, Богданов ми рече:

— Не брезајте со испраќање на суд!

— Не паметам точно кога, но свекрво брзо потоа ме повика Богданов во кабинетот и кај него го заговарал поручникот Бирман. Богданов ми запрашал кои се покажале како најактивни комунисти во Прешево.

Ми кажа дека тоа е едно пет-шест луѓе, кои се обиделе комунистичката дејност да ја пророцир и низ прешевските села. Богданов ми нареди:

— Кажи ми на груповиот началник Ташиев да се подготви заедно со два агенти и да заминат за Куманово, заедно со поручникот Бирман.

Инструкцијата на Богданов се состои во ова: агентите требаше заедно со уапсините да одат во Прешево и таму на самото место да ги откријат базите и жатаците на партизанското движење.

Му реков на Богданов:

— Господин началник, извештајот за во суд е готов.

— Не е важно, — ми рече тој. — Ако ги далеме на суд ќе бидат ослободени!
Кога Ташев се врати од Куманово ми кажа дека лицацата се однесени некаде до Прешево и таму стре-
лах од Албаните на Бирман.

Потоа разбрав дека Богданов му издал наредба на Бирман лицацата да им бидат предадени на контра-
четници од Прешево и тие да ги ликвидираат. Ток-
му затоа Богданов беше лут. Ташев, кој малку потоа дојде кај началиот Богданов, објасни дека времето било многу лошо, дека имало малку полиција и аген-
ти и дека се заканувала опасност да бидат нападнати од партизански единици. Затоа Бирман не сакал да ризикува и ги стрелал уапсените пред да влезат во Прешево”.

Направо Стоилов се обидуваше да ги убеди су-
дините во својата невистност. Злостравствата на полици-
јата од Скопската област се провлекуваха како крива-
никла од почетокот на окупацијата, па се до 9 сеп-
тември 1944 година. Со агентите на Стоилов се срека-
вавме и ќе се сретнеме уште многу пати во овој текст, особено кога ќе стане збор за искусуването на Србите и Евреите од Скопската област и предаването на ма-
кедонските Евреи на Германците за да бидат, речиси сите, истребени во логорите на Треблинка.

ТРЕБА ДА СЕ ЛИКВИДИРАТ!

Со своето однесување за време на судењето, Бор-
рис Жуглов,10) личен пријател на Асен Богданов, до-
крај ги револтира присутните во Офисерскиот дом.
Откажа ја објасни својата улога во уството на два-
наесетината младинци од Ваташа, тој раскажа ка-
ко беа убени Станко Данев, Методи Данев, Христо Стојков и Крсто Трајчев од село Доилјани, Штипско:
„Еден ден, токму не можам да се сетам за дата-
тата, бег во кабинетот на полицијскот началик од Штип Маринов, и тој што тулу излезе, а зазови теле-
фонот. Ја кренав слушалката и прашав кој е. Се сија
областниот полицијски началик Асен Богданов:
— Маринов, ти ли си?
— Не, на телефонот е Борис Жуглов, — одго-
ворив.
— А каде е Маринов?
Кога се вратив во Штип начинукут Жуглов мрлаш:
— Како беше?
— Лошо, — му реков.
— Гледај, гледај, како се исплашил, рече, и почна да се смее”.

АГУТАНТОН НА БИРМАН

И во двете искажувања пред судот: за убиствата во Ваташа (на нив ке се навратите во одделот со кој ке стание збор за „уголата” на војската во окупирана Македонија) и за убиството на четворицата од Долјани, убаво може да се види дека Жуглов игра улога на мирно курте и невино јагне. Тој со ваквот начин на одбрана ке продолжи и тогаш кога и другите сведоци тешко ке го обвинуваат за она што како полициски агент во текот на речени четири години ке го прави во Скопје и Штип.

Жуглов и понатаму ке тверди:
— Јас само ги запишав имињата, а сего друго го реализира политичкиот околски начин на Штип, Маринов!
— Зошто отидове во одредот на Бирман? прашува претседателот на судот.
— Таква беше наредбата од облацинот политички начин на. Не заминав само Јас, туку уште до седум други агенти.
— Но зошто токму вие?
— Не знам, — одговора Жуглов. — Облацинот политички начин на повика мене, Најдан Најнов, Емил Михајлов, Крум Панков и уште некои други и ни нареди да се приклучиме кон одредот на германскиот поручник Бирман.
— Бирман е познат по колекции, по убиствата што ги изврши! — инсистира претседателот на судот.
— Тој создаде одред од двадесетина Албани, им даде германски униформи и ги вооружи.
— Што функција имавте вие во одредот?
— Агент на Бирман.
— Убиваа ли луѓето на Бирман?
— Јас никогаш со моја рака не сум извршил никаакво убиство!
— Пак каква беше вашата должност во одредот?
— Гледавме што работи поручникот Бирман...
— А што задача имаате вие како агент?
— Се зрижува за исхраната на Албанците.
— Кој ги испрачуваше фатените лица?
— Агентите, под мое раководство.
— Беа тенани?
— Беа.
— А по тенанието?
— Беа стрелани од Албанците и Бирман, но по негова наредба.
— Не гледате ли дека и вие на конкретен начин учествувате во убиствата на недолживите?
— Јас бев само потчичет. Ги исправувал нарбо- вите од моите претпоставени. Згрешиш што му служев
на еден фашистички систем, кој му нанесе зло и на македонскиот народ и на бугарскиот народ, а и на целото славянство. Но јас бев само служител што ги исправувале нарбовите...

Јавниот обвинител зема збор:
— Протестирајте поради начинот на кој се брани обвинетот Жуглов. Одредот на Бирман уби стотици нивини, а тој твака не убедува во нешто осема трето.
— Присутните скандирајте: — Смрт за Жуглов!
— Не можам да бидам задоволен од начинот на кој Борис Жуглов, продолжува обвинителот, ове, пред сите, тврди дека никого не убил!
— Публиката продолжува да скандира: — Смрт!

Смрт!

И пак јавниот обвинител:
— Пред нас Жуглов сега ове се претставува како агент кој ништо не знаел, кој никого не убил.
— Ни имаме јасни докази, што, впрочем, обвинетот мене лично ми ги даде, а сега ове проправа нивини.
— Па тој мене лично ми рече дека убивал и палел!
— Присутните во Официрскиот дом продолжуваат да скандираат: — Смрт! Смрт! Беисика за него!
— Жуглов је хол што лимон. Чини се да се држи на нозе;
— Зарем не е доказано дека Асен Богданов телефонирал во Софија и лично молел да дојде поручникот Бирман во Скопје и да формира одред, кој на себе ја земе срамната улога на егзекутор. Зошто? Зашто Богданов не верува повеќе во судовите и бара егзекутори што тоа брзо и сурово ќе го направат без пресуда, без сведочи. И во таквото одред Жуглов е една од најблизките личности, па и покрај тоа тој сега ове тврди дека е невин и дека не направил ништо лошо! — зборува јавниот обвинител Христав.

Присутните ги заглуваат неговите последни зборови: — На беисика! Беисика за него!

Јавниот обвинител завршува:
— И треба ли јас ове да се убедувам што значи во текстот на 1943 година да биде назначен за началник на безбедноста во Штип, во времето кога на Плачковица почнува да се водат најшестки борби против бугарската полиција и војска. Како човек можеше да дојде на таква должност?

Жуглов повеќе не може да стои. Тој моли да седне. Седнува, а по лицето му течат крупни капки пот.

КАКО БЕА УБИЕНИ МОКРЕНЧАНИ

Костадин Балкански, агент од 1918 година, со своите 47 години е најстар меѓу обвинетите. Молчи. На прашањата одговара кратко и сё сака да каже дека тој само бил посматрач на тенаниите, измачуваатало и убиствата. Како во случајот со селаните од Мокрене:

Во општата блокада што се организира во октомври (станува збор за Бабунската офанзива што беше премешена во Велешко, осента 1942 година — з. н.) јас и други дважа агенти отидуваме во село Мокрене и задржуваме околу 16 души. Потоа ги дотеравме во село Богомила. Таму, во училиштето, беа расправуваани. Притоа беа тенани со една суровица за горење и убиени каде што ќе ни паднеке. Селаните беа тенани еден по еден. Во тенанието зедоа учиство дважа војници што беа мераики за тенание. Тоа беше жестоко тенание, немилосрдно. И јас сум тенал, ама такво тенание во животот не бев видел. Во тенанието сите 16 души ги врзваме, ги качивме на воз и току кога дојдовме на половина пат мегу Теово и Богомила ги снимаме. Уште во Богомила војниците зедоа со
себе лопати и копачи. Таашев одеше напред за да из-
береже погодно место. Тој рече дека имал наредба од по-
лицискиот начелник Симеонов, од начелникот на др-
жавната сигурност Васил Цанков, а исто така и од
полковникот што командуваше со војската (Љубен
Апостолов — з. н.) да преземе секое нужно дејство
што во текот на расприцавањето ќе му се наметне.
Откако Таашев го одбра местото, му рече на поручни-
кот што не придружуваше да му даде десет војници
што ќе можат да ја свршат таа работа. Тогаш Таашев,
Коце Михаилов, Иван Иванов, војниците и уписените
отидаа кон ритчето. Војниците ги наредиа пушкови-
тразелите на 15 до 20 метри зад уписените. За цело
време додека беа водени селаните не пропорира ниту
еден збор. Таашев, прв пукапе со својот револвер и
птоа војниците почнаа да страдаат. По стрелањето
еден од војниците ги прободуваат труповите на убие-
ните со нож, а Иван Иванов и последниот куршум од
пуштелот го испуква во главата на опата од село Согле
(Шферки Јемил). И, воопшто, многу поопширено за ова
масакрирање на шеснаестетемината од азотските села
во делот на северната на бугарската војска — з. н.)

Судот не заседаваше долго. Неговата одлука бе-
ше таква, каква што заслужуваше обвинителите: смрт со
бесење. Всушност, казната се однесуваше на Љубомир
Јорданов од Горна Орешовица, Бугарија, Христо Сто-
нов од Северна Бугарија и Борис Жуглов од Плов-
див. Костадин Балкански, роден во Севлиево, Бугари-
ја, според одлуката на судите, му беше предаден на
братскиот српски народ — тој да му суди. Имено,
Балкански во текот на окупацијата во Поморавјето и
Јужна Србија, окупирани од бугарските војски, на-
правил такви злострства преку кои судот не можеше
da помине донесувачки ја оваа одлука.

Долго, долго одкнуваа одобривањата на присут-
nите во свечената сала на Офицерскиот дом во Скоп-
је: „Да живее судот!“ „Смрт на којачите на македон-
скиот народ!“ Двајца припадници на народната од-
брана мораа да го придружуват Борис Жуглов долека
излегуваат. Едноставно, не можеше од премаленост,
што наеднаш по читањето на пресудата го облезе, да
стои на нозе.
На 21 janуари 1945 година пред Народното суд во Кавадарци застана Команданто на 56. пешадски полк за време на окупацијата стационарен во Велес, полковник Јубен Апостолов. Со судското совет за седавање Гојче Секуловски, а јавното обвинение го заставуваше Александар Т. Христов. Тоа беше, вусучност, судење на еден од воените раководители во Повардаржето, офицер, кој, исполнувајќи ги наредбите, како и реализирајќи ги своите соственни иницијативи, само ја потврди улогата на бугарската окупаторска војска во окупиранот дел од Македонија: да се заштитуваат интересите на „голема Германија“ во овој дел од Балканот, да се утврди политичката на денационализација на македонскиот народ и да се уништи, притоа, со користење на сите можни средства, Народноослободителното движење и комунистицка идеологија.

ДВАНАЕСЕДЕСЕТНАДЕМИНАТА ОД ВАТАША

Рековме: средства. За Јубен Апостолов исполнувањето на неговата „мисија“ можеше да се реализира и на овој начин:

Во Ваташа веке се чувствува летото: сочето пржи уште од изутрин, а воздухот трепери над зеленлото и полето. Од селската мена излегуваат група военици, поручникот Костов, помошникот на полицискот началик од Кавадарци, Петко Опеков и 12 момчиња од селото: Диме Чекоров (18 години), Пано Цунов (18), Ристо Гондев (18) Блажо Ицев (18), Перо Видев (15), Пано Мешков (15), Ферчо Поп Горгов (22), Васил Ачи Јорданов (26), Ванчо Гурев (18), Перо Ампов (18), Герасим Матаков (17) и Илчо Димов (18).
(Забелешка: Од 7 до 16 јуна 1943 година генерал Маринов ја преседе таканаречената Јунска офанзива со силите на Петнаесетата битолска и Четиринаесета скопска дивизија, потпомогнати со полициски сили. Целта му беше да ги уништи партизанските одреди што дејствуваат во Тиквиштијата. По тешки борби едните на Народноослободителното движење се преферија на Кожуф. Офанзивата не успеа. Незадоволен од неуспехот бугарскиот окупатор се нафрил на населението: ги изгоре селата Шивец, Ресава, Ваташа и стрела околу 60 селани. Највеќе беше убиство во Ваташа, за кое и станува збор. Во извештајот од септември 1943 година на Поверенството на Главниот штаб на НОВ и ПО за Македонија, за злосторствата по неуспехот на офанзивата, меѓу другото стои:

"Војската ги изгоре сите плавни и бачил во Праведничко Поле. Со бомби се разурнати куки во селата Шивец, Ресава, Ваташа и др. Стрелани се 50 до 60 селани (во Шивец 4, во Мраморец 5, во Дреново 4, во Србавец и др.), во Кавадарци се стрелани 5 лица, а една жена (50 години) страшно е мачена, па потоа убиена. Во Неготино се стрелани четири лица. Во Кавадарци и Неготино се извршени еднодневни блокади. Низ полициските станици минава повеќе од 100 луѓе, од кои голем дел се страшно претепани. Тоа се лица од двата пола и од различна возраст — од 14 до 65 години. Од Кавадарци, Неготино и другите села се интернирани 35 лица. Меѓу интернираните има мажи и жени од 15 до 65 години (родители на партизани, нивни соселани и граѓани, илјадници и невинни младици). Имотот на партизаните и интернираните е ограбен. Бидејки главен виновник за овие зверства е полковник Апостолов, неговото место треба да се запамети добро за денот на одмаздата…")

 Во оваа група млади ваташани има и три девојчиња од селото, блиски родници на младиците. Ги постројуваат во две колони: напред момчињата, на крајот девојчињата. Поручникот Костов им вели:

— Сега ќе ги го покажете патот по кој требаше да одите во партизани!

---

**СТРЕЛАЈТЕ, КУЧИЊА!**

Тргнуваат кон јужниот дел на селото. Минуваат меѓу градините во кои црешите убаво се црвенеат. Васил Аци Јорданов, висок, дури и се поткрепува на прсти, и од една цреша скинува неколку црвени плодови. Одејки во колоната тога игра со црешите пред да ги изеде.

Одат така околу три километри. Во едно долче, не тократко на планини, Костов командува:

— Стој!
— И додава, како на шега:
— Наредете се еден до друг да ве фотографираме!

Запираат разговорите. Веќе се забележува и изненадување во очите на дванаесетимината. Можеби и страв — зошто не! Некој им наредува на девојчињата да се потгрнаат десетина чекори подалеку.

Сонцето пече се повеќе и повеќе. Летото во Тиквиштијата сакошаш доагало порано.

И наеднаш, речиси соема неочекувано, почнуваат пукотини, чинии се пукав од сите страни на светот. Се пукава како да е војна. Момчињата пазаат на земјата и не можаат да си обърнат внимание. Девојчињата во првите моменти воопшто не се исплашени, нив им се чини ова е само лош сон — ќе помине! Од пукотите и митралезите се крвава чад, како воините да активираат чадни бомби.

Најстариот меѓу младите сковеш, Васил Аци Јорданов, лесно погоден, има силни да извика:

— СТРЕЛАЈТЕ, КУЧИЊА, но нашата идеја нема да умре!

Изрешетан пала преку другите. Во општата брютова, две момчиња се обидуваат со бегство да го напуштат местото на злосторство. Пукат по нив и тие движења пазаат недалеку од своите другари.

Веќе првото изненадување е поминато и трите девојчиња пишат, седнуваат на земја, зашто нозете наеднаш им се како пресечени.

Еден воин им се доближува, ги тегне за косите, насилу им ги крева главите: 

— Гледајте, гледајте! — вика — Не седнувајте, комунисти, гледајте!
Низ солзи тие можат да видат:
Еден преку друг лежат нивните другари, нивни
те брака, облезани со крв. Девојчичата се вртат — не
сакаат да повриваат дека сега тое е вистина! Ката
го гледа брата си: шумки крв, како од чешма, му
штркаат од вратот, а тој е паднат и мртов и со отворе-
ните очи гледа токму во неа.
Испланили и премалени од болка, девојчичата
се кријат една зад друга. Војниците ги разделуваат:
— Гледајте, мрсни комунисти!
Им пригоа поручникот Костов. Во рацете се уште
му чади цевката од револверот.
— Гледајте, им наредува, зашто и вас ја сака
де истрот.
Колку трае овој проклет сон? Еден час или цел
еден век?
(Забелешка: Во споменатиот извештај на Пове-
ренството на Главниот штаб на НОВ и ПО е забеле-
жано и ова:)
„Покрај тоа на имеденот на цар Борис, на на-
зверски начин во Ваташа се убиени 12 души, меѓу кои
има и деца од 14 до 16 години. Тие се изрешетени со
куршуми од митрализ, па потоа сечени и бодени со
ножеви, а на некои им се вадени и очите, им се се-
чени рацете (Васо Хаџи Јордановски). На поменот на
стреланите ваташи лисуваа около 2,000 луѓе, реци
чииот народ од овој крај."
Девојчичата се враќаат назад во селото и со ле-
лект им ја соштуюваат на ваташлани смртта на дванаес-
сетте момчиња.

БЕЛЕШКА СО НАБЕЛЕЖАНИ ИМИЊА

Тое беше епиологот на една акција што се подгот-
вувааше повеќе часови и во која учествувала еднажко и
војската и полицијата. Сепак, полковникот Апостолов
та одигра решавачката улога:
„За време на расправувањето, се секава агентот
Борис Жуглов, по една година назначен за начелник
на безбедноста во Штип, полковникот Апостолов ги
запиша имињата на момчињата што на другиот ден
требало да бегаат во партизани. Потоа во канцелари-
јата останаа насамо Апостолов и начелникот на скоп-
ската обласна полиција Богданов. По десетина минути
полковникот Апостолов ја отвори вратата и повика
еден војник. Му рече:
— Земи ја белешката и веднаш замини во Ва-
таша. Таму ѝ ти најдеш поручникот Костов и нему
му ја предадеш.
 По некое време начелникот Асен Богданов ме по-
вика во собата. Му рече:
— Ја заминеш веднаш во Ваташа и таму ё ги
испиташ момчињата што ќе бидат уапсени. Гледај
да ја свршиш работата што поброј, зашто поручникот
Костов има белешка и тој знае што треба да прави!
Се качив на мотоцикл и заминав за Ваташа. Во
центарот на селото, пред една манастирка, сретнал тројца
официри и билејки не знаев кој е Костов, прашал ка-
де можам да го најдам.
— Јас сум поручникот Костов, — му рече еден
од нив.
Таму беше и помошникот на полицијскиот нача-
лин од Кавадларци Петко Опеков, кој му објасни на
Костов кој сум.

Во мената веднаш го почнаа испитувањето на
лицата едно по едно и додека ги расправуваат, други-
те стоеаја свртени кон видот. При расправувањето на
уапсените дознав дека секој од нив присуствуваал на
помалку или повеќе местошни, некои од нив собирале
и куршуми, пари, брашно, храна, а се констатира дека
кај нив биле најдени и три или четири пушки. Утре-
дена, според одлукува, тие требало да заминат во иле-
галност. Така, вкупно беа уапсени 13 момчиња и три-
четири девојчиња. По испитувањето едно момче и
едно девојче беа ослободени.

Јас го тргнах настрана поручникот Костов и го
прашав што ќе стане со нив.
Тое ми рече:
— Јас имам наредба од полковникот Апостолов
— тие да бидат стрелани! Притоа тој ја подале
белешката во која стоеше, со потпис на полковникот
Апостолов, уапсениите да бидат ликирирани. Костов
му ја даде белешката и на Опеков, тој ја прочита и
му ја врати на поручникот Костов. Јас и Опеков ин-
НАВИКА ДА СЕ УБИВА

А подначалникот Петко Опреков, независно од тоа што во своето исказување ќе внесува елементи со кои ќе сака да ја симне одговорноста од себе, секак ќе фрли определена светлина врз ова злосторство што, како и многу други злосторства направени низ Македонија, ќе го открива вистинското лице на окупаторот:

„На 15 јуни поштадано полковникот Апостолов се врате во градот (Кавадарци — з.н.) и издале наредба да граѓаните: која има оружје и не го предал во рок од 24 часа ќе биде стрељан...”

... Во манастира во Ваташа беа собрани 13 момчиња и четири девојчињи. Жуглов ги расправаше колку пати биле на состанции, кој колку пари давал како помош, колку грав, кој учествувал на состаноците итн. Сите одговори Жуглов ги запишуваше во еден бележник. На крајот од испитувањето беше ослободени едно момче и едно девојче. Потоа Жуглов, Костов и јас се тргнуваа на страна и притоа Жуглов рече:

— Господин поручниче, за момчињата се утврди дека присуствуваат на тајни состаночи на Партијата, давале пари, волна, грав и масло и затоа ќе треба да се праша полковникот Апостолов за да видиме што ќе рече тој.

Костов испрати еден мотоциклст до Кавадарци и кога по еден час се врати му донесе една белешка. Белешката беше, вкупност, наредба момчињата да бидат стрељани.

— Зашто тој само нет дојде да ги стреља? — му реков јас на Костов.

— Јас тоа сум го правел и другпат. Навикнав, — ми одговори тој.

— Што ќе правим со момчињата? — го прашав.

— А што велиш ти? — ми рече.

— Јас се замислив и потоа му реков: — Да ги ослободиме!

Тој ми се насмеа:

— Каде и да одам, во која околина и да стигнам, несекак среќавам, такви плешивци! Но, на крајот од краштата, ми рече, јас само го извршуваам она што ми го наредил мојот командант.

Кога групата момчиња, поокружени со војници, тргна, јас одел со девојчињата по нив. Тие беа исплени и за целото време до држеа за ракете и не можа да ги оставам на поручникот Костов. Јас тоа им го ветив. Кога видоа каде тргна групата, девојчињата уште повеке се исплашија. Поручникот Костов одвремено засануваше и ни викаше да побрамеме со одењето.

Кога стигнаа во долчето јас и девојчињата застаневме на едно двесетина метри подалеку од групата. Едноставно, не можев да се откакам од нив — тие толку силно ме беа прегрнал од страв да не бидат стрељани.

Дојдоа дважа војници и ми рекоа дека Костов наредил девојчињата да дојдат во групата. Меѓутоа, тие не сакаа да ме пуштат и Костов лично дојде до нас и ми рече:

— Како да ја извршам наредбата на командантот: одделно за момчињата и девојчињата или заедно?
Јас бев во недоумение и му реков дека нема да дозволам на девојчињата да им се случи ништо лошо, зашто за нив ништо не се споменува во наредбата на полковникот Апостолов. Тој почна да ми вика и при тоа ми рече:
— Ако не ја исполнам наредбата и за девојчињата, кога ќе се вратиме во Кавадарци ќе те уапсам!
Лут, тој се врати кај своите војници и даде наредба да се пука…

СЕЛАТА ДА СЕ ИЗГОРАТ ДО ТЕМЕЛ

На судењето Љубен Апостолов ја доведе ситуацијата до апсурд, обидувајки се да ја префри вина за убивството на младите момчиња од Кавадарци на Костов и Опруков. Тој изјави:
— Тврдам, а тоа е испитано и подошна доказано, дека поручникот Костов и помошникот на околоскиот полициски начелник од Кавадарци, Петко Опруков, пред стрелането испиле три литри ракија и биле пијани како кутук. Тие ги повеле младите да им го покажат патот по кој одат партизаните. Ги извикле три до четири километри надвор од селото и на една полјанка ги стрелале. Прв стрелал Опруков и еден старши стражар, викајки:
— Ах, кучиња, заради вас четири месеци талкавме по планините!
Но затоа пак сведокот Методи Цунов од Ваташа го разобличил полковникот Апостолов, потсетувајки на еден краток дијалог што поручникот Костов го имал со него. Имено, кога поручникот му рапторирал:
— Господин полковничко, во Ваташа стрелавме 12 момчиња!
Апостолов суво рекол:
— А зошто не седумдесет!
Сандо Костов од Кавадарци пред исследните органи на ОЗНА ја даде оваа изјава:

„Ме повика кметот од Кавадарци и кога влегов во његовата канцеларија таму беше и полковникот Апостолов. Тој не ми даде дури и можност да прашам во што е работата туку веднаш отсече:
— Твоето дете е фатено и таквите како него ќе ги убиваме!“

Воопшто, како бил односот на војската спрема Народноослободителното движење, партизанските одреди и нивните симпатизери, може да се види од упатството што командантот на Плетата армија, генерал-мајорот Бојдов, на 6 октомври 1941 година го испрати до командниот кадар на бугарската оккупаторска војска. Со ова упатство беше запознат и раководителите на административниот апарат. Во него, мезу другото, стоеше:
„Кога борбите со четите (се мисли на партизаните — з.н.) ќе ги надминат можностите на административните и полицијските власти за борбата против нив, ќе се нареди воените начелници, по барање од администрацијата, да го преземат целосното раководење и водењето на борбата, со тоа што ќе ги имаат на располагање сите средствата на војската, полицијата и администрацијата... Се наредува безобзирна бруталност при нивното уништување... Се препорачува да се потали со минофлакчи, артилериски или друг оган или одблизу со тас или бензин секоја кука од која се пуска... Законите на земјата во врска со Женевската конвенција не важат во борбата против четите. Тие остануваат во сила само против падобраниите... Сите фатени при бегство од оброчот или при оптор се убиваат. Чувањето жив четник (читај: партизан — з.н.) со цел од него да се добијат податоци за организациијата на нивното движење, за јатаци и др. залудно е, зашто тие се мошне настоичиви луге, па не треба да им се даде можност пред населението, нашата стража и судските власти да ја манифестираат својата морална сила... Селата чии жители заедно со четиците даваат оптор, да се изгорат, откако на жените, децата и старци ќе им се даде рок од два часа да го напуштат селото и да го земат со себе само она што можат да го носат. Сите оние што се фатени со оружје веднаш да се стрелаваат...“
МАСАКРОТ ВО ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ

Bo хроницата „Велес во НОБ“ Никола Кирков и Јордан Лев се задружуваат на една акција на војска на Јубен Апостолов во Бабунската офанзива во селото Долно Јаболчиште, Велешко. Бидеjки оваа акција jасно зборува за односот на бугарската оккупаторска војска спрема мирното население, текстот што се однесува на неa го донесуваме во целина:

„Bo средината на октомври 1942 година, уште рано наутро, селото Долно Јаболчиште беше блокирано од бугарската војска, од агенти и полиција. Сите селани, и младо и старо, беа собрани на срет шело. Од селиштето се бараше да кажат како и доколку се партизаните и кои се нивните жертви. Устите на салиштата немееjа. Оккупаторот почна со претпуштање и терор. Од него не беа поштедени ниту наjмладите, ниту пак наjстарите во Долно Јаболчиште. Но, не се наjде предавник. Тогаш бугарските крволци почнаa да колат. Го фатиjа од насобривите на срет селаните таткото на Асим Извет Јавев, Извет Јавев Феозов, и пред очите на неговия син и селаните, почнаa да го масакрираат, бараjки Извет да ги каже врските со партизаните. Извет молчеше. Му жа пресекоa едната нога и ја фрлиjа во плевната запалена од бугарските воjници. Извет пак молчеше. Наjпосле го убиjа. Тоj ден на срвски начин ги убиjа и Велет Мустафов, Шукри Медетов, Џсуш Мамулов, Расим Абазов, Ибас Мами, Битула Муста-
фова и Девер Исафов. Додека ја мачеа и колеа Битула која беше дотерана сред село здаено со своето мало дете, еден од бугарските војници се обиде да ги уби детето, само за да ја натер а да признае. Но само го рани. Селаниите подоцна го излегувал. Сето село беше испретепано, осум души сверски убиени, испоклани (нивите испосечени раце и нозе бугарските војници ги фрлаа во запалената плавна), мноштвина селани беа осакатени, но никој од Долно Јаболчиште не стана предавник."

Подофицерот Георги Парашкевов, кој служеше воен рок во Струмица, пред органите на ОЗНА ја даде оваа изјава:

"Точно не можам да се сетам кога беше тоа, но ми се чини дека беше кога партизаните ги запалиа кампирите во Костурин. Една вечер поручникот Минков зеде четворица војници: Славчо Мицев, роден во Мухавица, Љука Митков од Лесчеово, Фердинандов, Панайот Фичев од Варен, Свиштенск, и Марко, не знам како се презивае, сите четворица Бугари, и тргна со кола и со тројца заробени партизани. На патот Баница — Дабиле, уште во колата војници ги убија партизаните. Тогаш поручникот Минков рече да сопре колата и тука, во една нива, да се ископа дупка и во неа да се фрлат убиените. Пред да ги фрлиме во гробот на двама од нив им ги зедовме четврте, а потоа дупката ја израмнивме да не се знае што е тоа!"

**ДАЈ МИ СЕГА ДЕСЕТ ИЛЈАДИ ЛЕВА!**

Каде што ќе се појавеше војската на окупаторот, наескаладе остануваат видливи траги. Овие четри изјави на селаните од село Пресил, Прленск, само го потврдуваат тоа. Ње пренесеме, најпрвин еден дел од она што го изјавил Адем Јусен, неписмен земјоделец од Пресил:

"Во 1942 година, кога беше блокадата во нашето село (пак станува збор за Бабускала офанзива, есената 1942 година — зл.), војската направи претрес во сите куќи од селото и бараа комунисти и оружје; во мојата кука не се најде ништо од оружје, ниту некој ко-**

мунист. По два дена мезеедоа двајца војници од дома и не однесоа кај куката од Аиро, тамо беше еден подофицер, кој беше кажу на војската, бев распрашан од војската која барааше од мене оружје (пушка) и da им кажам кој ги храни комунистите. Едно што влегов во куката на Аиро, веднаш бев врзан од војниците и понаша да би бијат на најверски начин, јас им велев дека немам и не знам ништо од тоа што ми прашуваат, тогаш дојде Атанас Танушевски од село Бела Црква, Крушевско, и почна и тој здаено со војската да ми бие, од него бев толку тешан што не можев да се дигнам и бев земен дома со кола, каде што лежев три месеци болен."

Неговиот соселанец Демир Иса, исто така неписмен и исто така земјоделец, ќе биде малку пошириен, но затоа пак уште пооконкретен:

"Во 1942 година, 2—3 дена пред Пяткоен, за време на блокадата, бугарските фашисти ги зедоа Далматинците и ги донесоа во селото. И после дојдоа троица војници и мезеедоа од дома и не однесоа во куката на Аиро, и таму беше Лещуновски и Горња полицаецот од Крипогаштани. И кога дојдов таму Лео ми вечер:

— Ел, Демире, ти им даваш на партизаните пушки и им носиш леп со Аиро. Али сега, ој да го бара Аиро и Далматинците да ги најдеш. Ене кај се отепани и тебе тоа ќе те најде!

И вистина, сите беа отепени, само не беше отепан Гуро Далматинецот и тој беше тука, а него после, вечерта, го отепа. И мене ми велат:

— Како же се комунистите, леб и пушки на партизаните си носел!

Jас им реков оти ние не знаеме ништо за партизаните. И после не зедоа шест војници и зедоа да ми течат со дрва. Маваа, маваа и ми ја скрила ногата. Jас од котек не зеава ништо и тие те кренеа и двапати ми викаат:

— Како што правевте со Аиро, оти и тебе ќе те најде истото!

I после дојде офицерот и не остави врзани десет до петнаесет души. Вечерта не пуштија.
Истата вечер дојде кај мене Лецу и ми рече: —
Ти беше за отпуштање, ама јас те спасив и ти ке ми дадеш сега што ќе ти речам.
И тој ми рече:
— Дај ми сега десет илјади лева!
А јас ми речов:
— Немам!
А тој ми рече:
— Ке дадеш, зашто сега ќе те кутнам — да не мислиш дека си отиде Бугарија!
И јас ми дадов пет илјади лева и бев болн до котекот. Заклав шест до седум овили за кохи што ги клаван на снагата и исто иде во Крушево кај Гоца Кардула да ми ја прави ногата…"

А по војската доаѓаа и грабежи, како што доста илустративно ќе може да се види од еден дел од изјавата на Фадил Рамадан, исто така од Преси:

"…Кога ме донесоа дома дојде Лецу навечер дома кај мене и ми рече:
— Ти ја спасив душата, оти и тебе ќе те најдеше она со Аиро и затоа да ми дадеш десет илјади лева!
Јас видов-не видов оту ме стегна и ми велеше пишман ќе бидеш ако не дадеш, јас ми дадов четири илјади лева. После дојде Горбија полицаецот и ми рече:
— Јас те спасив дај ми и мене четири илјади лева!
И јас ми дадов.""}

И на крајот, изјавата на Ариф Јусуф, со што ќе се заокружи во една целина начинот на кој окупаторската војска ги барааше и „наогаше“ партизанските единици и нивните борци:

„Во куката на Аиро бев цела нок тетов без милост и на најверски начин. Другот ден со автомобил бевме заедно со уште тројца однесени во участиот во Крушево, каде што лежев во затвор седум дена. После татко ми беше дал на Ирфан трисет и пет илјади лева и така бев ослободен. Ирфан парите му ги дал на тамошнит помошен начелник Венев…"
ОСНОВНО: НАПРЕДОК НА БЪЛГАРШТИНАТА
 Во мај 1941 година фудбалската екипа „Македонија“ од Скопје гостуваше во Софија, каде што одигра пријателски натпревар со тамошниот „Левски“. Беше тоа еден од првите конкретни чекори и можности за „поблиско врачување“ на што туку „ослободената“ Вардарска Македонија со „старите предели“. Како функционер на „Македонија“ со екипата во Софија отпушта и Јордан Андонов парфимерист од Скопје. На заедничкиот банкет за играчите и функционерите по натпреварот, Андонов се запозна со Виктор Григоров, чие ратиштво било и старо и кораво. Тој средбата со фудбалскиот функционер од Скопје ја искористил за пропагирање на идеите на својата организација: РАТНИШТВО ЗА НАПРЕДОК НА БУГАРШТИНАТА или накратко РНБ.

По запознавањето Григоров го оделил настрана гостинот од Скопје:

― Со ослободувањето на Македонија, му рекол, борбата на Македонците не е завршена. Оваа власт не е којна колку расположена спрема Македонија — треба сите да се бориме против неа!

И додал пред изненаденит Андонов:

― Слободата на Македонија, онаа вистинска слобода, може да ја донесе само една ратническа Б'лгарија! Само со неа и во неа македонските Бугари можат да ги остварат своите права.

Јордан Андонов и покрај изненадувањето, бил заинтересиран.

Виктор Григоров продолжил:

― Во овој момент национал-социјалистичка Германија е единствената сила во Европа, која може да се бори за општите права на поробените народи. Рат-
ништвото за напредок на Бугария ће бити таа сила што ће ја води нашата земја напред, поткрепувајќи ја големата победа на Германија!

И божем случајно Григоров му рекол на Јордан Андонов:
— Утре можам да ви обезбедам разговор со нашот водач. Се разбира, ако сакате.
Точно е: Јордан Андонов бил заинтересиран, но и претпазлив. Рекол:
— Идам брат лекар во Скопје. Би сакал да се консулирам со него штом се вратам во Скопје, па нека реш при тоj.
— Секако, се согласил Григоров. Зачленувањето во Организацијата е доброволно, но конспирацијата е строга. За секој случај, доколку брат ви реши да дојде во Софија, или пак ако вие повторно се вратите овде — еве ви ја мојата адреса.
Ете, таа се начин нуклеот на најкривата, најдесна, најфашистичка организација што кога и да било дејствувала и постоела во Македонија.

ВО БУГАРИЈА ЖИВЕЕТА САМО БУГАРИ

Уште во основните начела на РНБ, наречени „Вјерују“; јасно е изразен нејзиниот фашистички карактер: бугарскиот народ треба да биде етички групиран и национално чист, па според тоа член на Организацијата може да биде само чист Бугарин. Бугария таква за каква што би бори РНБ, треба да биде „национално моќна и социјално справедлива“. Не треба да се прават некои посебни согледувања и споредоби мегу ратните за напредок на бугарската Националсоцијалистичка партија. Всушност, во 1936 година професорот на Агрономскиот факултет во Софија, Асен Кантарчийев, и ја формира првата клетка на РНБ исклучително инспириран од платформата на гърманските националсоцијалисти. Организацијата можеше брзо се шире и само неколку години подоцна таа веќе имаше свои центри во околу 2.000 места во Бугария. Во Македонија, по 1941 година, ратните ќе имаат свои центри во Скопје и Велес и накаде повеќе. Тешко е да се верува дека бројот на нивните членови бил поголем од 200 — тоj веројатно е многу помал, макар што еден од основоположниците на ратничката организација во Македонија, велешкиот аптекар Панче Тепов, ќе тврди дека на собирот на ратничките во мај 1943 година во Скопје, на кој зборувал „водачот“ Кантарчийев, присуствувале около 200 членови на Организацијата. Меѓутоа, ратникот од Скопје Драган Триповски тврди дека на овој собир на ратничките од Скопје и Велес не присуствувале повеќе од 150 души. Дури ни толку.

Билдечки РНБ е копија на германската Националсоцијалистичка партија и нејзините „вјерују“ не се разликуваат од она што Хитлер во своето време го промовирал по минхенските пивници:

1. Бугария е независна држава во своите вистински етнички и географски граници (при што треба да се подразбере дека нејзини се Јужна Добруца, Тракија и, се разбира, Македонија — з. н.).
2. Царот треба да е врачев водач на националните стремежи, но да не се меша во политиката на народот. (Овде, се чини, потребно е да си дадем едно објаснување околу она „царот треба да е врачев водач на националните стремежи“: ратните за напредок на бугарската организација се формирале со цел да се изгради партија со цврста национална ориентација, која најструпироа може да му се спротивстави на комунизмот.
3. Нејзиното формирање и насроченоста ее официрална Германија, а на тогашните власти во Бугария таков антимонистички феномен им одговараше. Феномен чија основна цел беше: борба за национална Бугарина, борба против Европа, против монархите и комунизмот. Нападите на Европа и нивните дукани во Софија и Бугария мај 1936 и 1941 година беа ратничко дело. А гоелемот напад на евреиските дукани во Софија кон почетокот на 1941 година не само што во целина го откри вистинскиот лик на оваа фашистичка организација, туку во нејзиниот адеија во веќе околу 50 милиони јевреи загинати на европска пара. Зајакнатата, богата и арогантна, ратничката организација кон четирисететните години беше во секој момент способна да ја прекине властта во Бугария. Исплашени од нејзината моќ, другите национални партии се обидоа да му укажат на цар Борис.
Свеченостите, манифестациите и другите среди на ратнищите завршваха на той начин што раководителът на собирот ще ги поздрави присутните со фашистичното поздрав, извикувајќи притока: „Борба!“, а присутните со крената десна рака ќе му одговорат гласно: „Победа!“.

Толку за оваа организација чий идент биле беше Хитлер, најдолуфашистички Германија, а жељба — една лократа фашизирана Бугария, етичниски, верски и политички чист од секакви „примеси“ и „отпадоци“. Патем, ратнищите одеа толку далеку што тврдеа дека Бугарите не се словенци, туку Хунотари. А билдебки за нив Македонците се Бугари со право да членуват во нивнатата чиста национал-социалистичка партија, лесно можеше да се извлеце заклучок дека и Македонците, според нив, се Хунотари. Смешно, секако, но тогаш беше став што голем дел од жителите на тоа веќе фашизирана Бугария го примаа како живи вистина.

ПОЛНИ ТОРБИ АМБЛЕМУ И МАТЕРИАЛА

Веднаш по враќањето во Скопје, Јордан Андонов го информирал брата си Никола дека одредени кругови во Бугария сакаат да формираат клетки на ратништвото првин во Скопје, а потоа низ цела Македонија и дека, ако сака, тој може да оди во Софија, каде Григоров, кој ќе го поврзе со водачот, од кого лично ќе добие инструкција. Притоа, се разбира, Јордан на брата си му ги објасни целите и задачите на РНБ. Доктор Никола Андонов се консултира со инженер Крум Здравев и одлукува донесена: летото и десетата ќе отпатуват во Софија.

Не поминуваа ни два месеца, а д-р Никола Андонов и инженер Крум Здравев ќе излезат од социјалниот дом на Асен Каптарчев како миропомазани ратници. Тие во своите патни торби, на пат за Скопје, носат се што им треба: значци, ленти за на рака, книжки, литература и пред се: тие во своите патни торби ги носат девете „свети“ вјерувајќи на ратништвото за напредок на Бугария. Со себе носат и нешто друго: адресата на Асен Тодоров, инструктор — организатор
на РНБ, кој бил мобилизирани како војник живеел во Скопје. Треба да се каже: Асен Тодоров е главен раководен ратник, еден од најблиските луѓе на Кантарчиев. Добар говорник, приложен на работата, тој ги удири темелите на ратничтвото во Македонија. Присуствува на сите собирани, бил штабни или группини, пропагира, објаснува, организира и со пламени зборови зборува за блиската победа на светата Германија.

ПРВИТЕ СКОПСКИ РАТНИЦИ

Првите ратници во Скопје се блиски пријатели на Андонов и Здравев: д-р Божидар Христов, Петар Салов, Петар Здравев, Јордан Андонов, Страхил Георгиев, Благој Михајлов, Димитар Георгиев, Божан Димитриев, Коце Лазаров, Драган Блажеќ, Борис Георгиев и се разбира, д-р Благој Панчев, помошник на скопскиот кмет и претседател на Германос-бугарското друштво во Скопје, во својство на советник на Организацијата. Распоредбата на функциите е направена брзо: д-р Никола Андонов, полномошник за Македонија и Скопје, инженер Крум Здравев, раководител на уначарот клон, д-р Божидар Христов, раководител на клонот на пријатели и симпатизери и д-р Димитар Железаров, благајник. Се чини дека нема потреба да ги потсетуваме читателите на факт дека речиси истите овие имиња ги сретнавме и во Бугарскиот централен акцион комитет и во организирањето пречеки и манифестациите при доаѓањето на германските и бугарските војски во Скопје и повторно, според Асен Богданов, во најтесниот иницијативен одбор за формирање на Општестената сила кои почетокот на есената 1943 година во Скопје и Македонија. Да го кажеме и тоа дека просторните на Клубот на германос-бугарското друштво стануваат и просторни за активност на ратници од Скопје.

Не за долго.

Имено, Германос-бугарското друштво организира колективен пречек на Новата 1942 година во просторните на Клубот. На овој заеднички прв пречек на Нова година во „слободна“ Македонија присуствува голем број германски офицери, претставници на бугарската воена и цивилна власт и избрани граѓани. Меѓу нив и најистакнатите ратници. Штом на полно изгаснаа светилките прв им ја честита на присутните Новата 1942 година д-р Никола Андонов. Тој ги по- здрави со крената рака и громко: „Борба!“ Распршнатите низ салата ратниците му одговори со кренати раце и сигно: „Победа!“ Андонов веднаш потоа го престави гостинот од Софија, Евгени Казанец, кој одржа цел говор во духот на национал-социјализмот, гласно и без двоумење, ги покани присустваните да ја помогнат изградбата на новин свете, а особено победата на Ратничка Бугарија.

ЛЕТОЦИ ПО ЅЕВОВИТЕ

Во јули се дванаестата ратници што работеле во гардеробата, во надворешните љубови од сите палата ставиле летоци со повик да се помага ратничтвото и да се стимулираат неговите „високи цели“. Таков леток ставиле и во џебот од парчето на германскот конзулат. Тој не знаел, со разбиране, бугарски и говори и годомил д-р Благој Панчев, кој одлично зборувал германски, да му не преведе текстот од летокот. Овој и тоа направил тоа, надејкако се дека притоа конзулат задоволно ќе кимне со главата, зашто во летокот, без другото, се величал германскиот национал-социјализам. На него изненадувале и на изненадување на другите ратници, конзулат Артур Вите се разбеснил. Тој се лутел, протестирал, се распрчувал колку се мил од оваа организација и, најпосле, трескајки се на врата зад себе, излегол лут, предходно гласно забранувал.

— Отсега во просторните на Клубот ќе можат да влегуваат само негови членови!

Сите ратници биле изненадени. Благој Панчев се обидел да го объсни тоа:

— Конзулат Вите е само Герменец — тој не е член на германската Национал-социјалистичка партија!

Тоа сите борци за напредок на б'лгаршитната го притезаат како здрав резон. Тие, вкупност, не само што не ги знаат, туку, одноствено, не можат да ги
ГЕСТАПО И РАТНИЦИТЕ

"Фирерот" Асен Кантариев имаше сериозна
можност да я преземе власти во свој раце кон по-
четокот на четириесеттите години. Не само што број-
ност на Организацијата и нејзината спротивност во
масовите реалии, а и фактички национална фашистика,
исключително потопена на Хитлеровата партија и идеологија.
Пред се, благодарение на бугарската фашистика организа-
ција, биле успешни дел од официјална Германија. Но Кантариев
не беше решетен. Историчарите сега ја објаснуваат подетално и тоа во даденов момент како дека Богдан Филов го формираше својот кабинет, тој на Петар Габровски, потврден ратник и десна рака на Кантари-
ев, му го понуди Министерството за надворешни работи. Кантариев остро се спротивстави на влие-
 вањето на ратниците вон владата на Филов, за разлика
од Габровски, кому оваа понуда му одговараше. Тој
прифати. Тоа во бугарската фашистика организа-
ција создаде расцеп што се чини, ја остави долготрач-
ниот последици на единството на РНБ. Уште повеќе што
една од првите мерки на Габровски беше — забрана
на легалното действување на ратникота организација!
Тоа беше, за тоа време, вистинска политичка бомба.
Воачој Кантариев беше, дури, интерниран во Јужна
Бугария, таму некаде до турската граница.

Секако, ова се создаде крупна просна во односите меѓу Германија и Бугария. Богдан Филов
реагираше брзо: тој сакаше на секој начин да му
покаже на Хитер дека е негов верен следбеник. За
резервиста во време беше формиран "Бранник", мла-
динска фашистика организација, чиста копија на ор-
ганизацијата на хитлеровската младина. За нејзин вод-
ач беше поставен Клечков, стариот нацист, дос-
вершени бил мучник на Кантариев и еден од петте
основачи на ратничкото вождиње во Бугария. Се се правеше
граници да ја придобијат довербата на германските
фашисти: се размениваат посети на границите и јун-
гери, заеднички летувачи, манифестации на приврза-
ност кое Третиот рај и тоа е доволно за официјален
Берлин.

Оставена сама, без германска помош и без неј-
зината морална поткрепа, РНБ се сврти кон Италија:
Мусолини им ветуваше на ратниците оружје, пари,
но под еден услов: кога ја презема власти во Бу-
гария, под протекторат на Италија да потпадне цела
Македонија! Кантариев (повторно) се двоумеше: да
го прифати или да го одбиеш предлогот? Јубовата кон
Германиите и нивната национално-социјалистичка идео-
логија кај него немаа граници: тој донесе одлука да
го информира Берлин за италијанското предлог. На-
ционално-социјалистите на Хитлер, поточно Гестапо, сту-
дено му заблагодарија за информацијата. Сметаки дес-
ка добро би било ако ги има зад себе ратниците, Хим-
лер се до пропаста на Германија, гласе на прсти на
легалното несвршено, ако може така да се рече,
на ратничкото, но ратниците никогаш повеќе не се
здобија со довербата на Берлин. Никогаш. Едностав-
но, Гестапо ратниците ги чуваше во резерва — за се-
кој случај. И кога имаше потреба од нив, исхараше
падточи и — љубке. Случајот со членовите на оваа
фашистика организација од Скопје и Велес тога на-
добро го патували. Но, — во своје време.

ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЗАДАЧА: БОРБА ПРОТИВ
КОМУНИСТИЧКОТО УЧЕЊЕ

Проследувајќи го действувањето на тој грст ма-
кедонски фашисти во текот на околу тресетина мес-
цети, лесно може да се забележи: нивната активност
се сведува изключително и само на величание на фа-
шистичка Германија, нејзинот водач, нејзините "свет-
ли победи", дури и тогаш кога е очигледен поразот
на нивното идеол. Ратништет во текст на целата војна го очекуваа часот кога „ке ја преземат властта во свои раце“ и за свет време во нив организирани растеше нетрпеливост спрема комунистичката идеологија и наше што ја прифааа. Надвор од ова, речиси, нема што ништо друго.

— Целиот пропаганден материјал што го добивавме, изјави Панче Делов, беше пишуван лично од Кантарчиев. Брошурите што место наслов имаа брое- ви, главно ги пишуваа акциите на Организацијата, како онаа против Европи во Софија. Една брошура го разгледуваше и „македонскиот вопрос“.

Се разбира, кај РНБ македонското прашање не може да има друго решение од она на владата на Филов: Македонија е неприкосновен дел на Бугарија!

Меѓутоа, брошурите содржеле и некои политички пикантери, што требало да покренат на револт и акции. Таа, како што, според брошурите на Кантар- чиев, кои внимателно се читаале и се обработувале на ратничките собири, поранешниот бугарски министер Захариев специјализирал 60 миллиони лева купувајки кибрит од Шведска, па во таа трка за пари повеке да гледал својата отколку државната работа. Затоа што напишал предговор за една комунистичка книга (некогаш) министерот за просвета во владата на Филов, според ратничките, бил „корум павер живот“.

Не бил поштеден ни премиерот Богдан Филов: Кантарчиев својот револт спрема него упорно го ширел кај своите потичени. Филов, тврдел тој, не само што вовшто не се разбира во политика, туку неговото татко за време на турското ропство предал на Туриците многу чесни Бугари, а познато е дека кушата паа само под круша. Тема за дискусија на состаноците на ратничките бил и патријархот Стефан, кој, тврдел бугарскиот фиерер, дневно во Софија покрстувал и по стотина Еврени само за да ја избегнат тие заслужената казна.

Брошурите завршуваа со преглед на воената соос- тојба и секогаш со оптимистичкиот повик дека е близок, близок денот кога германија и нејзините сојузници ќе го добијат војната. За да се помогне оваа по- беда се поканувал луѓето што повеке да се включуваат во редовите на РНБ и на тој начин таа да им стане поблица.
СРЕДЊА НА СРЕД ПАТ

Стиганите на мостот кај Башино Село. Околу 10 часот дојде една лека кола со млечно-жолта боја и со таблички „ДТ“ (дипломатско тело). Автото заста на пред нас. Од аутото излега д-р Никола Андонов, Германецот и брат му на Никола Андонов, Јордан Андонов. Кога д-р Андонов и другите двајца излега од аутото нашата група ги поздрави со фашистички поздрав и они ни отпоздрави со крената рака. После тоа д-р Андонов поразговара поединечно со сите фанци. Тука се задржувше едно десетина минути. После тоа тие продолжи со аутото за Велес, а ние се разделиме и секој поединечно или во група си за мина за градот. Во Велес со д-р Андонов и Тобек се сретнале јас, Димчо Војницилев, Лазар Давев и Илија Кртев. Бидејки беше време за ручек заминавме ку мене, а после ручекот доаѓаа ку мене раконци од Велес и превежеме разговор.

На терасата каде што разговаравме, добро се сечавам, д-р Никола Андонов го праша Димитар Војницилев:
— Се разбравте ли со Тобек?
Прашането се однесуваше Димитар Војницилев да му даде на Тобек список со сведеница за учесниците во Народноослободителното движење и негови приврзеници. Димче потврди дека разбрал. Рече:
— Сега не можам да му го дам, но ке ти го испратам тебе за некој ден.
Така и беше: списокот дојде до мене и јас му го предал на д-р Никола Андонов, зашто ние ретко се служевме со услугите на поштата.

ПО неколку дена јас го прашав полномошникот за Македонија, д-р Андонов, дали Тобек го прими извештајот и тој ми рече „да“, и дека му дал на Тобек извештај за сите приврзаници на НОП од цела Македонија и Асен Кантарчев, билејки тој би бил во разнавнателната служба на бугарската армија. Тој сипис во Велес беше направлен од членовите на РНБ. Еден од нашите членови беше во служба на военото окружење на Велес и од таму ги учркал сведениците на лицата од Народноослободителното движење. Така прибрахме сведеница Димче ми ги дале мени, и, како што реков, јас му ги дадов на д-р Никола Андонов.

СПИСОК НА ВЕЛЕШКИ КОМУНИСТИ

Ова е, значи, автентично изкажување на Панче Делов за тоа како и во кое време Гестапо ги искористил услугите на македонските ратници.

И уште едно изкажување на Панче Делов: „Отприлично имаше околну еден месец од првото состанок со Тобек во Велес, кога по телефон во Скопје ми повика д-р Никола Андонов да дојдам ку него дом на ручек. Таму го најдов Јулле Тобек. Тие му дадоа 5.000 лева и ме замолија да му купив некој продукти на Тобек во Велес и притоа ми рекоа дека ко ја дојдат во Велес по продуктите. За тие пари на Тобек му купив во Велес маст, орис, масло и синсково сено. Во неделата јас, Димче Војницилев и Лазар Давев ги зачекувме пред хотел „Књаз Симеон Трновски“. Тобек со Димче Војницилев и Лазар Давев излега да се пршетаат и да поразговараат. Кога повторно се сретнале Лазар Давев ми даде малку настрана и ми рече:
— Тобек сака да ме направи агент на Гестапо за Велес и Свети Николе. Вели дека ќе имам добра плата.
— Па? — го прашав.
— Платата во Околското инженерство ми е маала. Димче ми вели дека не е лошо да ја примам оваа должност.
— Тошно е дека ќе имаш голема плата, му реков, но ќе имаш и голема одговорност. Најдоброло е сам да си решеш."
Во текот на месец август, како што разбрав, Лазар бил викат од д-р Никола Андонов со писмо. Притоа му рекол дека е одлучено Лазо да формира специјални чети наоружани од Германците за борба против Народноослободителното движение. Андонов му ветил на Лазар месечна плата од 12.000 лева, а на обичните војници во четата од 4 до 5.000 лева. За влегување во тие чети не било заповедено претил да бидат ратници, туку во нив можеле да влезат и симпатизери на Германците. Таа директива била дала на Асен Кантарчиев, кој тогаш, мобилизиран, живееше во Скопје. До формирање на четите не дојде — времето беше побрзо.

Сакам да кажам дека на вториот состанок во Велес Тобек зборувал со Димчева по прашањето за одење на млади РНБ-овци на курс за радиотелеграфисти. Такви курсисти не пратиме како младите членови на оваа партија азии на Лазе и на затао што доживалите се развиваа моште брзо и нам за таа работа не претила време".

Ето, за каква златна резерва од страна на Гессенло без чување македонските фашисти. Патем, во списошот што му беше удел на Тобек без запишани имињата на 53 членови на Комунистичката партија од Велес и нејзини симпатизери. Меѓу нив и на Дончо Јованов, жител, Панчо Коларов, индустриски работник, Тодор Павлишанков, кројач, Сокол Танов, трговец, Ангел Коробаров, рентер, Данци Зографски, студент, Горов Таева, фронација, Јанко Шоптраян, жалар, Благоја и Никола Киркови, студенти, Трајко Триков, фронација, Трајко Шојлев, кондуктори, Орце Ковач, столар, Горов на Мишка, столар, Орце Србров, столар, Благој Србров, шивачки работник, Лазе Мокров, Борис Мокров, студент, Јован Чучук, работник, Стеван Габерот, студент, браката Чауцеви, кондуктори, Каме Вишник, кондуктори, Јубо Зафиров, студент, Васил Зафиров, кројач и шите некои други.

Да, пошто право Панче Делов: настаните ги изненади македонските фашисти. Беше тоа една општа конфузија, во која пред силното напредување на едништето на Народноослободителното движение, никој не се ни обидел да им направи нешто на лицата набележани во списошот, конфузија во која секој со-

работник на окупаторите имаше само една единствена задача: да го покрие, да му стави пепел на она што било или пак да избега.

Владимир Христов се секава:
— Јас по некогаш земав книги од Курчев и можеби нешто да прочитав, но стана групата: бугарската војска си отиде и ние останавме сами. Утреходна по одењето на војската се сретнаа пред поштата во Велес Лазар Даев и Димитар Воинцилев и ми велат:
— Ајде да бегаме за Германија, зашто додека беа Бугарите овде беше сигурно, а сега не е!
— Јас ги кренав рамениците:
— Ништо лошо не сум направил, реков, немам зашто да бегам! Останувал!
— И реков:
— Немам направено никакво убиство, никакво издајство, не гладам зашто треба да бегам!

По некој ден разбрав од народот дека Димче со жена му, Панче Делов и Лазар Даев ги виделе качени на еден германски автомобил. Дали отишле за Германија или не — не знам!"

РАЗБИЕНИ И БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА

Отишле, но стигнале само до Виена. Во тоа време — есента 1944 година, Виена беше вистинско губрите: сè она што беше народен опадок од СССР, од Унгарија, од Југославија, од Бугарија, од Грција, од Полска — сè тоа се собираше во овој град на синиот Дунав со невозможно глупава надеж дека прегрупирањето на веќе разбиени овски единици и оние што тие ќе ги формираат ќе го разбият и со-прат напредувањето на единиците на Црвена арми-ја и на единиците на народноослободителните движе-ња во другите земи.

Дипломираниот фармацијт Панче Делов, запишо-вајки ги пред истражниот орган на ОЗНА најхаракте-ристичните моменти од тоа свое и на своето малоброяно друштво емигрантствување во Виена, забележа:
„ Во Виена јас бев портир во Министерството за внатрешни работи на Бугарија, на чие чело стоеше нашот водач Кантарисев. Тоа министерство беше во рамките на емигрантската влада на Александар Цанев. Како портир работев месец и половина, потоа стапив во бугарскот корпу, кој беше наметет за борба против Црвена армија, Југословенската армија и армијата на отечествено-фронтовска Бугарија. И јас бев во амбулантата како санитет. Освен мене, во корпу се јастви и др Никола Андонов, Лазар Даев, Димче Војнишалев и Кирил Иванов."

Разбени, без каква и да се перспективи, без работа, македонските ратници, поточно: оние неколку мина што заминава есента 1944 година во Виена, на правија уште еден напор — последен, да му помогнат на Хитлер:

**ДОГОВОР СО ВАНЧОМИХАЈЛОВИСТИТЕ**

Околностите, речиси, ја наметнаа средбата на ратници од Македонија со луѓето на Ванчо Михајлов. Објективно, не само околностите: ратници за напредок на б'лгарштината од Скопје и Велес со тенористите на Ванчо Михајлов ги врачува и една носталгиска идеологија — фантастичката, а и фактот дека беше оставен сами на себе, во мали групи. На тој начин тие, сакале или не, беше упатени едни на други. Точно беше и тоа: македонските ратници и ванчомихајловистите се хранеа во еден ист ресторан „Курселон“. Збогува, разменуваха мислења меѓу себе, се храбреа, се потсетуваа и еден ден, што, впрочем, и требаше да се очекува (идејата ја дала Марија Ставрева од Охрид, но дали тоа била навистина нејзина идеја?), се договорија да разменат и офцијални мисли и притоа да се договорат за некои заеднички акции. На состанокот во втората половина на октомври 1944 година, исто така во „Курселон“, се собраа: Асен Аврамов, Ванчо Петров, Марица Ставрева, Христо Огњанов, Ванчо Илчев, Крум Николов и браќата Рибареви, проверени и стари следбеници на Ванчо Михајлов, и др Никола Андонов, Панчо Делов, Димче Војнишалев, Лазо Даев и Кирил Иванов, ратници од Македонија.

Средбата ја отвори Асен Аврамов, автор на третомната историја на ВМРО, но историја каква што тој ја гледал и разбирал. Присутните не ги интересираше тоа што изминаа нешто повеќе од два месеца од заседанието на АСНОМ, на кој Македонија се конституира во држава на македонскиот народ. Нив не ги интересираше ни фактот што Вардарска Македонија веќе беше, речиси, осама ослободена од окупаторските сили. Тие, еден грст тага, правеа планини, и тоа во Виена, што ќе биде со Македонија сега. Асен Аврамов се обидуваше да биде убедлив:

— Германиците, зборуваше тој, од корен го измењава ставот кон Македонија. Лично Павелев бил кај Хитлер и интерпретирал по „македонското прашање“. Фирерот се согласил — по победата Македонија ќе стане самостојна и независна држава на чело со Ванчо Михајлов!

Ова веќе беше комедија. Веста беше толку стара што за неа знаеја дури и враците: току за да ја реализира оваа задача Ванчо Михајлов кон почеток на септември два-три дене престојуваше во Скопје со намера да формира некаква своја автономна Македонија, по примерот на Независна Држава Хрватска, но кога самото се увери како стојат работите, пред гестаповците што го следеа и кои го доносоа во Скопје, одмазвал со раката и рекол:

— Од ова ништо не бива!

За овој негов престој во Скопје ќе зборуваме подоцна. Овде го споменуваме само за да се вidi какви глупави димензии добила дискусијата што ја започнаа и ја водела македонските фашисти во еден од салоните на виенското „Курселон“. И пак михајловистот Асен Аврамов:

— Во оваа ситуация нашата заедничка акција ја неминуваше. Вие, ратници, во сегашните караници на вашите водачи (Уште првите месеци во емиграцијата дојде до несогласување, а потоа и до разделивање меѓу раководството на ратници, кое, главно, целото ја напушти Бугарија — з. н.), најдобро е да ја држите средината, зашто како ратници, се уште имаате некои привилегии што ви ги пружа владата во емиграција. А кога ќе треба да се ослободи Македонија ќе настапуваме заедно.
ДЕФИНИТИВНО РАСПАГАНЕ

На втората средба, според Панче Делов, се чини дека Димче Војнишалев не присуствува. Неговото отсъствие е резултат на тотално разочарување во емигрантското живеење (Димче Војнишалев подоцна ќе признае дека бил во право во даочот на бугарските ратници Асен Кантарчев, кој на првата и единствена средба со ратници vo Виена, меѓу другото, рекол: „Не треба да заборавите дека емигрантскиот живот е потежок и од смртата“). Разочарување што го наметна грижата како да се преживее денот, што да се работи, што ќе донесе утрешниот ден.

Во тоа време, кога се одржува втората средба на ратници од Македонија и ванчомихајловистите, во Виена траела принудната акција за формирање бугарски корпус, чија задача била: приклучување кон германските војски при нивните последни обиди да го сопрат победосното напредување на сојузничките армии. Инспирирајќи, најверојатно, од таа акција, ратникут Кирил Иванов, на втората средба, уште на нејзиниот почеток, предложил:
— Предлагам ние да формираме наш, македонски, доброволен корпус?
Предлогот ги збунил сите.
— Со каква цел? — прашал некој.
— Со една единствена цел: тој да биде симбол на македонскиот индивидуалитет и јавен потег на соработка межу Македонците во емиграција и Германците.

Идејата му се допаднала на Асен Аврамов. Сега тој ја презел иницијативата:
Судењето во Скопје на 2, 3 и 4 јануари 1946 година покажа дека тоа беше последните денови на фашистичката организација во Македонија, ратништвото за напредок на Бугарија. Претседателот на народниот суд Тома Лазаров и судските заседатели Димитар Стојчев и Орде Ивановски (обвинител Благоја Поповски и бранител д-р Борис Арсов) утврдиле дека разочарани од неуспехот околу формирањето на македонскиот доброволечки корпус, исплашени од не прекинатото бомбардирање на Виена и брзо согледувајки ја мизеријата на емигрантското живеење, Панче Дело и Димче Војничев се вратиле во Југославија — право во рацете на претставниците на ОЗНА, додека нак другите тројца ратници останале да лутаат по тајните и секогаш сомнителни емигрантски пашишта.

КОНТРАЧЕТНИШТВОТО ИЛИ ОБИД ЗА БРАТОУБИСТВЕНА ВОЈНА
Со наредба од 22 август 1942 година директорот на Битолската област, Антон Козаров, под ито и строго доверливо, покрај другото, им нареди на своите околоски управници:

„Во секој град или општина г. г. околоски управници или претседателите на општините да одберат 15 до 20 млади, здрави и верни луѓе од средината на илидерците, бившите војводи и четници, резервни офицери и подофицери, македонодринци и други... кои ќе бидат живо и здраво национално јадро во општината, кои ќе бидат живи врска меѓу државата и општината, од една, и населението, од друга страна...“

И со истата наредба:

„Во секоја општина да се приберат три до четири мощни верни луѓе на кои ќе им се довери месното извештување. Нивна задача е: лично или преку на нив доверливите лица да го следат движењето на вооружените лица, чети, разбојници и други, да ги откриваат јатаците на разбојниците и четите, да следат кои лица избегале во планина или се во илегалност, да следат кои лица изнесуваат мунуција и облека во големо количество...“

И ќе заврши:

„Во секоја општина да се организира наоружана група од 15 или 20 или повеќе лица. Таа ќе има за задача да го штити селото при напади, да ги гони разбојниците...“

Па така — од „живи врска“, преку тајни соработници на окупаторот до контрачети.

Всушност, тоа беше само зачеток на една идеја што во текот на наредните месеци, особено кои средината на летото 1943 година, ќе се оформи во конкретна задача на бугарската окупаторска власт: формирање контрачети, составени од Македонци или глав-
no od niv, koii vo chekor ke gi prosleduvaat partizanske odredii, ke gi otkrivat nivnite sorojatnici i ke gi uiništivat, se razbira, ako im se dale močnost za toa. Opakosta na ova idea beše dvojno: vo liceto na kontracinetnieto borci na Narodnooslobodilnito dvije, pokraj policijata i vojskata, dobiya uthite eden neprijatel, iskluivo formato i planeten za borba protiv niv, што значи i najbezobisebven vo toa spirovstavuvane i, vtoro, ceta ko na sakaze počina da se ostvaruva: da se nasochi makedonskoto naselenje vo bespohustna, mešuebsna vojnata, od koja oкупatorot ke izvlece maksimalna korist.

USHTE NA SAMIOT POCHETOK
— VANCUMIHAILOVISTI

Ova beše samo eden od obilite za volvekuvane na makedonskiot narod vo bratoobristvena vojna. Vinstinktiv, pak, pochetok na idejata za formiranje kontracetni dojde od policijata, chin eksponevtri i desen raka kontracetnichite i bai. Imeno, oblasniot direktor vo Skopje Dimitar Raev izjavi:

„Stefan Simenov (skopski oblasen policijski началник — з.н.) vo 1942 godina mi pokaza edna bro-shuра, izdadena vo vremeto na stara Jugoslavija, vo koja se faleshe dejenata na Kalamatnivik, (шипаци- нец). Dodvoruvajki se na politikata na biva Jugoslavija doteral do senator (з.л.), Mina Stankovik (од Zletovo. Nespisem, no za uslugite na bivsojugoslavenske vlasti dobil chin jagdarmerski kapetan (з.н.), i druri, kon imale svoi kontraceti za borba protiv banite udrani megu dve vojnii od Bugarija vo Jugoslavija. Simenov direktivno mi nagnali deka idejaveva e mismo priprativata i deka, financira-na od policijata, taab bi mogela da se realizira. Toa i mane mi se dopada. Venda isprativ opisren pred-log do ministetor za vnetrenii raboti vo Bugarija, Petar Gabrovski, i ne mina dolgo vremeno, a jas dobiv sognost od nego!“

Sekap, trebaste bugarska okupeatora policija pri realiziraneeto na ova idea da se potripe na nekoja sile ili silička, zašto znasne: narodot uthite od prvii moment se distancira od nea i vakvata ini-

циjativa, ako nemash „zdravi“ sili na koii ke se potprje, uthite vo pochetoko ke bese osudena na neuspeh. I komu ke mu se otratešće, ako ne na tronghomihajlovistite, thato dojda uthite vo prvev denovi na okupacija od Bugarija vo Makedonija i na eden ili drug način mu se stavija na raspoložene na oкупato-

rat.

Prviot chovek na policijata vo Skopskata oblast, Stefan Simenov, veden se povrza so Trajko Chundev i mu predlaga sorojatka. Od neso baraše pomoci: Chundev trebaste da predlozi guve, vanchomihajlovisti, prihvarnici na bugarskaata kausa, koii ke go zemat vrez sebe tovarot da bitat „jadrno“ na idinite kontraceti, ciija jedinstvena celi e borba protiv partizanskega unifici i nivnite jataci i — ino povede. Se razbira, tne ke bitat tretri roti da del na policijata, so mesecni primima pogolen duri i od grupovite na-


PO INSTRUKCIJA NA MINISTERTWOTO
ZA VATRENII RABOTI

Zoštto Stefan Simenov go dobira tokmu Chundev? Ovoj izdolak od zapiskot vo sudskiot proces odrhan od 21 do 26 novemvri 1948 godina vo Skopje, na koj, pokraj Chundev, na obvinilata klupa zastra-
aa na i negovite istomišlenici (na ovoj proces isto-

tvremeno mu se sudese i na Asen Bogdanov) najzbri-

ke ja otkrije ulogata na Trajko Chundev, kako, i ulo-
gite na negovite prijateli i organizacijata na koja i pripašane vo okupirana Makedonija:
— Колку години имате?
— Триесет и три.
— Што работите, што се по професија?
— Службеник во Министерството на трудот.
— Кога станавте член на македонистичката организация?
— Во 1925 година.
— Добивахте ли од страна на македонистичката група некој конкретен задача?
— Да.
— Ги исполнувахте ли?
— Да, само во однос на Македонија и тоа во бивша Југославија.
— Каде ве затече окупацијата на Југославија во април 1941 година?
— Во Русе.
— Како ја примите окупацијата?
— Со радост.
— Имавте ли јавен истан?
— Да, на митингот од името на Македонското братство во Русе.
— Што рековте на тој митинг?
— Реков дека Германците везоа во Македонија — дека Македонија не е германска, туку на тие што умираа за неа, на Македонците и на Бугарите.
— Како вие гласувте на долаѓањето на германската фашистичка војска во Југославија и Македонија?
— Имајки ја предвид бившата Југославија, со радост.

Лазар Моисов: Во својот говор на 13 април 1941 година во Русе обвинетот, меѓу другото, реке: „Бугари и Бугарки, Македонија е слободна! Јуначките германски орли ја разнесоа славата...“ Претседателот на судскиот совет, Панти Маринович:
— Чи се овие зборови?
— Мои.
— По своја сопствена иницијатива ли ги рековте?
— Да.
— Што ве поттикна на тоа?
— Не можев нито друго да кажам, што веќе сум излегол да ја одобрам окупацијата.
— А зошто излеговте?
— Не знам точно, мислим по една недела. Во Софија веднаш стиговме кај Габровски на кого му кажавме какои состаноци сме имале.
— Значи, му поднесовте извесита?
— Да, усен.
— Што му кажавте на Габровски?
— Му кажавме дека се вративме задоволни.

Како проблем му го посочивме иселувањето на Србите.
— Друго?
— Во тоа време кога бевме кај Габровски влезе министерот на железниците и ни му се обратив дека ќе разгледа прашањето за изградба на железничката пруга Гушеово — Куманово. Тој ни рече дека таа работа веке е готова.

— Вие рековте дека пред окупирањето на Македонија во Софија формирале група што требаше да дојде во Македонија. Кой ја формирал?
— Коло Коларов.
— Коло е тој?
— Македонец, михајловист.
— Кои луѓе ја сочинуваат групата?
— Македонци, михајловисти.

Значи, овој и ваков Трајко Чундев се согласи и тогаш веднаш се согласи дека со работа при формирањето на контрачетите и за почеток, за војвода на велешката контрачта што требаше да се формира, го преложи Пано Николов Манев од село Ветерско, Велешко.

Не случајно Чундев го преложи Панов. И едниот и другиот се стари, искуни терористи, верни следбеници на Ванчо Михајлов. Пано Николов Манев му се приклучува на терористичкото крило на ВМРО уште од 1920 година. Во текот на наредните години, до 1927 година, неколку пати ја минував заедно со Трајко Чундев и Стефан Петков, бугарско-југословенската граница со задача во штетука формираниота држава на Србите, Хрватите и Словениите да организираат диверзите, да формираат бугарски илазнички комитети во Велешко, да вршат агентати. Пано Манев и Трајко Чундев во 1927 година ставија неколку машини на пругата Скопје — Велес, каде мостот на Пчиња, и притоа го убија чувар на пругата.

Ванчомихајловистите грозничково работеа на реализирането на идејата за формирање контрачетнички банди. Тога е военна шанса конкретно да се анагажираат во борбата против припадниците на Народноослободителното движење и убав начин да ја манифестираат солидарноста со окупаторите на Македонија. Во Бугарија е пронатрезен терористот од Кавдарци, Атанас Калчев, повикан е во Министерството за внатрешни работи во Софија и инструктирал да замине веднаш во Македонија и од своје луѓе, ванчомихајловисти, да формира контрачети (Кога во 1943 година беа нападнати од партизанските единици неколку опширни во Кавдарачко, директорот на Скопската област, Димитар Раве, веднаш допатувал во Кавдараци. Директорот на кавдарачката гимназија, Иван Илиев — Ивче, a) познат ванчомихајловист и сестрана поткре па на бугарската окупаторска власт, го информира од „прва рака“: населението во Тиквешијата решително е против илазничките, но нема оружје! Раве предлага формирање контрачета за да се „защити“ населението и притоа се интересира кој би можел да ја води, Ивче не се двоуми многу: „Имам пријател, вели, во Бугарија — чесен Бугарин, храбар, од овие краишта е!“ Раве веднаш по враќањето во Скопје го информира Министерството за внатрешни работи за Атанас Калчев како можен кандидат за „војвода“ на кавдарачката контрачета. Така Калчев беше анагажиран — 3. н.).

ГЕВГЕЛИСКАТА КОНТРАЧЕТА

Атанас Калчев ја формира по злосторствата на далеку познатата кавдарачка контрачета кон почеток на летото 1943 година b) се прогласи за неизжив „војвода“, а кога затреба, во летото на 1944 година, замина за Егејска Македонија, и таму ја продолжи борбата за „автономна Македонија“.

„Војводата“ контрачетнички од Гевгелија, Георги Хаџи Митров, наречен Гевгелиски, кога стана збор за формирањето на гевгелиската контрачета, ја даде следнава изјава:
„Член на ВМРО сум од 1920 година. Четири години подоцна емигрирао од Југославија во Петрч, ка-
де почнах да се занимавам со трговија. Се вратив во Гевгелија во 1941 година, по доаѓањето на Бугарите во Македонија. Се занимав си со трговија. Кон крајот на јуни 1943 година дојде од Софија Атанас Калчев од Кавадарици и ми рече дека бил задолжен од Министерството за внатрешни работи да дојде во оваа област и да формира контрачети. Тој ми нареди да формира контрачета за Гевгелија и околната. Така почнах да ја формирам првата контрачета: бевме около 20 души..."

Точно: Георги Гевгелиски веднаш почнува да формира контрачета. Освен методите на закани со интернирање и мобилизација, освен методите во кои претпуштањето беше главен арут и можност да се убедат оние што не сакаа да се запишат во контрачетата, гевгелиското „војвода“ им се обрати и на своите истоимености, кои без збор стапиа во неговата контрачета. Таа во текот на наредните две години во гевгелискот крај испиша странци по странци на до- тогаш невидени злосториња. Десната рака на Георги Гевгелиски, Георги Чалков од Гевгелија, за начинот на формирањето на гевгелиската контрачета и нејзините први акции го изјави следното:

„На 15 јуни 1943 година бев виكان од Георги Ха- ци Митров да влезам како контрачетник и ми зема и мне носи во учестакот и ми даде една пушка и 60 патро- рии, еден шинел и една торба и тргуваме по неред- ба на војводата Георги од Гевгелија за Сремени и ги собра сите бегани фамилии војводата и им одржава говор, после одевме за Радња и ги собра насила во- водата селаните и им одржа говор и нареди да се тела еден сељак, нареди на еден полицаец да го тела и мене- ми нареди, после одевме во Баул и тамка дојде ка- вадарската контрачета и по-тргуваме за село Др- чевица, на среде патот го загубивме и тука преспаме и насабале тргуваме и дојдеме на пресекот и тогаш Атанас Калчев нареди да се претресе чуката и нашин војвода уште не распоредуваше кога прикукаа пушки и ние останавааме на контрачетниците со партизанскиот одред „Сава Михајлов“ — з.н.). Пушките пукаа едно двесет минути и престанаа и ние така чекаме еден час, после видовме дека бил убиен еден контрачетник и еден ра-

НЕТО ОД КАВАДАРСКАТА КОНТРАЧЕТА, А ПОЛИТИЧКОИ НАЧАЛНИК НИ КАЖА ДЕКА Е УБИЕН И ЕДЕН ПАРТИЗАН. НИЕ МУ ГО ЗЕДОВНЕ ДВОГЛЕДОТ И ГО ДОНЕСОМЕ ВО СТРАМШЕВО И НЕ ПРАШАА КОЈ Е УБИЕНОТО, НИ ЕТЕ ОД ГЕВГЕЛИЈА КАЗАВАМЕ ДЕКА ТОЈ Е ВАСИЛ КАРАЈАНОВ (ВАСИЛ КАРАЈАНОВ ЗАГИНА НА 1 АВГУСТ 1943 ГОДИНА — З.Н.). ОТКУТА ТРГУВАМЕ ЗА СЕ- ЛО РАДИНА И НИ НАРЕДИЈА ДА ГИ ВИНЕМЕ СИТЕ МАЖИ НА СРЕДЕ СЕЛО И СЕ СОБРАА СИТЕ МАЖИ, А ВОЈОВИТЕ ПОЧНАА ДА ГИ ПРАШУВАА ЕДЕН ПО ЕДЕН НА СТРАНА И ВЕДНАШ НА- РЕДИЈА ДА СЕ ЗЕМАТ ДВАЈА ЧОВЕЦИ И ДА СЕ УБИЈАТ..."

ВЕЛЕС: ЗА СЕ КЕ СЕ ГРИЖИ ДРЖАВАТА

Еден од првите контрачетници во велешката кон- трачета, Лазо Илиев Арсов — Спјанецот, од Велешко, вака го опишуву формирањето на велешката контрачета:

„ Во 1942 година по моја иницијатива, на Ристе Мајсторот и на други, се собраевме во школото „Свети Кирил“ (во Велес — з.н.) за да образувааме контрачета. Највише да се организираме сакаа Ристе Мај- сторот и кога го прашуваме кој ќе ги гледа нашите ку- ки, тој ни одговори дека државата ќе ни плаќа по 4.500 лева и ќе не вооружи и за се она ќе се грижк. Отидо- вме 40 души во Скопје и таму ни дадоа оружје и облек- ка, а во Велес не вратија со камиони."

Самоот пак „војвода“ Пано Николов Манов вака зборува за формирањето на велешката контрачета:

„У воемер и 1941 година ми назначаа за кметски носител за селата Ветерско, Љукуци и Рудник. Ра- ботев мирно една година, се долека сега 1942 година не ми викнаа околнискот политически началик у Велес, отидов и го најдов таму Диме Сребров и Лазо Спја- нецот. Началикот ми кажа дека се појавиле српски чети во Азот, што треба да ги гониме (не станува збор за никакви српски чети, туку „војводата“ и не зна- дека зборува за Бабушката офанизна, што започна во октомври 1942 година и во која, покрај војнишките од 56-тиот пешадски полк од Велес, на чело со полков- ник Љубен Апостолов и засилените политически сили, учестуваа и контрачетници од Велес и Велешко — з. н.). Началикот ни рече дека ќе ни даваме по 3.000
лева месечна плата и оружје од државата. Заборавив да кажам дека таа беше и Ристо Мациборов, кој ни кажа дека он има веќе запишано неколку свет од Велес за контрачета. Оттука отидовме во Скопје, таму ни дало оружје и шинели и не вратија назад, на акција…".

Околнишкот политички начелник во Битола, Анастас Пеев, Бугарија од село Деброво, Еленска околија, запишо како во Битолско беа формирани и расформирани контрачетите:

"Кога дојдов во Битола на 1 јуни 1943 година веќе имаше формирано контрачето од околните 25 до 30 души на чело со старшиот стражар Наум Делев. Задачата на четата беше откривање, фацирање и разбиравање на партизанските чети. Формираната контрачета, дејствува во подрачјето на селата Марушево, Дивово, Јанарево, Капричево, Сливеница, Садово и уште некои други села, но не пројави никакви активности и во септември облиствените политички начелници Невичанов ја расформира. Началникот формира нова контрачета на чело со Иванчо, Бугарија, чиновник во општината во село Буково. Меѓу другите контрачети, беше и Петар Кузманов, роден во Битола, за кого се зборуваше дека би бил близок на игуто на Ванчо Михајлов. Тој долго време живеел во Бугарија. И оваа чета беше растерена зашто и таа не ги изврши задаточите, а правеше злоуми по селата. Формираме нова контрачета. Требаше да има 25 души, но не планираше толку игуто и оние што се јавија ги приклучувме кон Велушкиот политички подучасток и тие се користе за задоседи…"

ЦЕЛ: РАЗЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОИ НАРОД

Резимирајќи ја на некој начин активноста околу формирањето на контрачетите, облиствените политички начелници на Скопската област, Асен Богданов, изјави:

"Создавањето на контрачетите во Македонија имаше за цел борба против нараснатото Народноослободително движение од една страна, а од друга, разединување на македонскиот народ што, всушност, беше и политика на бугарската влада. За тие контрачетоди се користе каадри од организацијата на Иван Михајлов и игуто на кои им беше блиска Бугарија. А во албанскиот крај, пак, се создаваа контрачети од игуто со добри чувства кон бугарската власт. Овие контрачети служеа за извивување на теренот каде се движеа партизански единици и за откривање на нивните јагати. Ако се сретнеа со мали партизански единици, тогаш те влегуваа во борба, а во борбите со поголеми единици на Народноослободително движение им помагаа бројните политички чети, војската и другите вооружени сили. Задача контрачетите добиваа од соодветните политички начелници и околнишките управители, а во вонредни случаи и од војската. Вооружувањето на овие чети и нивното облекување беше прашање што го решаваше околншиот политички начелник. Платите пак им ги исплатуваше облиството на политичко управление, кое за таа цел средства добиваа директно од Софија. Вооружувањето им се состоиое со карабини, два до три лесни митролези, бомби, а војводите имаа шмајзери."

И уште:

"Кога дојдов во 1943 година во Скопје јас веќе затеков формиран две контрачети: една во Велешко, чиј водач беше Пано, првезимето не му го знаак, со околу 20 души и другата во Прешево на чело со Јагош, кој зад себе имаше 15-тина души. Тие чети, претпоставувам дека беа формирани во 1942 година од мојот претходник Симеонов. Јас формирал за албанскиот крај три контрачети: едната во Кочани на чело со Бајром, под чија команда се наоѓаа 15-тина души, втората во Кумановска околија во чиј состав влегуваа околу 24 души на чело со Суљо од село Отла и третата во Скопска Црна Гора на чело со Тефик од село Танушево. Оваа чета немаше повеќе од 12 контрачети. Беа формирани контрачети и во Кавадарци, од Атанас Калчев, кој од облиствен директор Раев со телеграма беше повикан од село Банки, Софија, каде што работеше, како и во Кочани на чело со Димитар Медаров, чија контрачета имаше околу педесетина души. Во 1944 година дојде од Софија при облиствен директор, околншик управител на Кратово, со лицето Петров. Тој со себе донесе писмо од министерот за внатрешни работи со кој му се наредуваше да
формира контратета во Кратово. Таа беше формирана неколку недели потоа и во нејзин состав влегоа околу 60 контрачетници. Контрачетата беше создадена и во Гевгелија од околу 20 до 30 души, а нејзин водач беше Георги Гевгелиски. Платата на контрачетниците се движеше од 3,500 до 4,000 лева, а „војводите“ добиваха 500 лева повеке“.

ИНИЦИЈАТОРИ: ВАНЧОМИХАЈЛОВИСТИТЕ

Според податоците со кои располагаме потоа контрачети во окупираниот дел од Македонија имало, и тоа: во Скопје, каде што контрачететата е формирана во 1942 година и во чиј состав влегле околу 50 до 60 контрачетници, регулираани главно од Качаничко и од Бегалци од окупираниот дел од Македонија од страна на Италијанците. Во 1944 година оваа контрачета имала околу 200 луѓе. Во Велес, како што веќе видовме, контрачетата е формирана насега 1942 година од 17 контрачетници. Најмногу луѓе имало во 1944 година — 46 луѓи. Гевгелиската контрачета на „војводата“ Георги Гевгелиски летото 1944 година, пред да биде дефинитивно разбиена, имала 60 контрачетници. Кавадаречката контрачета е разбиена во 1944 година — 12 месеци по нејзиното формирање. Тогаш имала околу 60 луѓе. Во Кочанско контрачетата на Медаров во 1944 година имала околу 200 контрачетници. Во Битола веќе го видовме „развојот“ на контрачетнштвото, додека, како што прилеп, првата контрачета е формирана, уште сега 1941 година со 15 луѓе, но таа не дејствува повеке од четири месеци. Во 1944 година во Прилеп ваква контрачета беше повторно формирана и во нејзиниот состав влегоа само десетина лица и затоа таа по два до три месеци беше расформирана.

Се чини дека е доста интересно искажувањето на Васил Хаци Кимов околу учењето на терористите на Ванчо Михајлов во покрената иницијатива за формирање контрачети:

„Со развивањето на партизанското движење во Македонија во 1943 година и една година подоцна, контрачетите беше формирии од месните власти, а подоц-

на, кога НОБ се разви посилно, во овие контрачети влегоа стари михајловисти, војводи и четници. Во тоа време истакнати правци на ВМРО (михајловисти и прототерористи) беше советници при обласните дирекции во Скопје и Битола, како Кирил Дрантов, Диме Ачков, Трајко Чунев и други од крилото на михајловистите и Ангел Узунов од крилото на прототерористите. Овие беа во Скопје. Во Битола пак советници на обласната дирекција беа ванчомихајловистите Гошо Атанасов, Димка Василев и Димитар Илиев, а од прототерористите Гошо Поп Христов, бивш член на ЦК на ВМРО. А и самите обласни директори беа од овие два крила: Миладинов во Битола беше прототерорист, Сотир Нанев, што го замени, беше михајловист, а Тома Петров во Скопје беше испушена рака на Ванчо Михајлов. Сите овие на еден или друг начин или беа инициатори или организатори на контрачетите во Македонија. Тие даваа план за нивното организирање, тие ги поттикнуваа на акција, тие ги крепеа. Во овие контрачети за војводи дојдоа поранешните војводи на Ванчо Михајлов: Крсто Кутумовски беше михајловист, Георги Гевгелиски беше прототерорист, Калев, исто така беше прототерорист, Иван Илиев беше михајловист. Ванчо Михајлов преку своите доверливи лица, како што беа Кирил Дрантов и Гошо Атанасов го одобри учество на своите луѓе во овие единици за борба против партизанските одреди“.

НА ДЕСНОТО КРИЛО НА ВМРО: ДВЕ ФРАКЦИИ

Сметаме дека е потребно да се објаснат овие делови на десното крило на ВМРО, за да се избегнат какви и да е забележан и неодобрувања, кога стануваат збор за оваа света национална организација. Затоа што донесеме мали одломки од третиот том на Историјата на македонскиот народ:

„... На 31 август 1924 година терористите од заедно го зуба Александров на Пирин Планина при невоспредното присуство на Прототерорист. Со тоа се острави вешто подготвеното повод за крваво пресметнување со македонската левица. Официјалното бугарско чекат го претстави убивството на Александров како дело на
комунистички заговор и со шумни тиради пишување за крајната огорченост на „македонските Бутари“ од загубата на нивното „легендарен“ водач. Повишите кон безпосредна одмазда, со кои завршуваат бројни шовинистички статии, без наменети за предизвикување се- рија од убиства на македонски прогресивни дејци.

Во текот само на еден месец — септември — Пиринска Македонија стана поприште на крвави инквизиции и многобројни убиства. Нивнит глаен спроводник беше личниот секретар на Тодор Александров во време на неговите престојувања во Софија — Иван (Ванчи) Михаилов. Тој се готве да го замени својот убиен шеф, па затоа му беше потребно да си ја спе- чали благоначалноста на владините фактори. Тоа и го стори со своето ангажирање за докажното спроведу- вање на владиниот заговорнички план, започнат со убиството на Александров. Од терористите што ја исполнува непосредната команда на Михаилов на секако во Пиринска Македонија се врше убиства на маке- донски револуционери и активисти на комунистичкото движење. Тогаш беа избени високи делови: Александр Буњов, Стојо Хаџиев, Алеко Василев, Гор- ги Пенков, како и некои помлади прогресивни борци — Методи Алексиев, Горги Ковачев, Христо Медника- ров, Д. Икономов — за да не билото поштеден од куршумите на Михаиловите терористи и многумина по- малку познати приврзаници на левицата и комунистичкото движење.

**БЛАГОНАКЛНОСТ СО ТЕРОР**

Со терористичкиот биланс што го постигна во септември 1924 година, Иван Михаилов ја спечила благо- началноста на Дворoti и владата и си го обезбедил лидерството во ВМРО. За разлика од она на Тодор Александров, сегашното лидерство можеше неограничено да се наложува без опасност од некаква посериозна внаташна опозиција. Не постоефе повеќе никаква левица во ВМРО и дури сега можеа целосно да се спро- ведат целите на прикривеното во почетокот ново врхо- вистичко наемиштво. Илузорни се јавуваат во новите услови и обидите за демагошко привлекување на масите во Пиринска Македонија. Единствено засилува-}

њето на еден се побезогледен тероризам врз тие маси можеше да значи нешто сигурно и ефикасно за само- одржувањето на ВМРО како превосходно терористич- ка бана. Фразите за борба во името на некаква слободна и независна Македонија остануваа, но тие веќе ни за крајните наивници не значеа ништо. Фа- зата на камуфлирање и демагогија, на лавирања и мак- хинации заврши со бесповратното санкционирање на Александров, кој понекогаш и вешто, се служеше со тоа.

Веднаш по изборот за член на Централниот ко- митет на ВМРО, Иван Михаилов ги управи своите на- пори исключиво кон создавањето на својот сигурен ан- тураж. Непопуларен во самата ВМРО, тој ги користе- ше своите позиции во Софија од времето на неговото лично секретарство на Александров и настојува да импонира со некаков ентузијазам на помлад човек и успева брzo да собере вокруг себе луте што му беа близ- ки и погодни и по безогледноста на карieriстичните амбиции. Со нивна помош, тоj се порешително му се налагаше на вео старият Протогеров. Последниот пак се наоѓаше почетно во странство, на фактичкиот рас- поредувач на ВМРО во Пиринска Македонија беше Михаилов со неговиот антутур: Кирил Дрангов, Јордан Гурков, Страхи Развоиров, Јордан Чкатров, Јован Кар- рац, Владимир Куртев и Воено Настав. И токму во времетраењето на ова фактички командно тело на века целосно одродената ВМРО, таа дефинитивно се утврди во Пиринска Македонија како држава во држава... Како резултат од расцепот на владината коалиција, Иван Михаилов се определи со својот антутур за по- силната во моментот страна — онаа на Љубче, а Протогеров — поради своите тесни врски со Военото со- жу — за онаа на Цанков. И тоа превенствено му послу- жи на Михаилов како погоден повод за остварување на неговата одамнешна намера кон самостојно шефов- ство во ВМРО. Тоj го нареди убиството на Протогеров, кое беше извршено на 7 јули 1928 година, образложува- ваки го со старата одлука на ВМРО, за казнување на виновниците за убиството на Тодор Александров.

Веднаш по убиството на Протогеров, неговите приврзаници се одделени како посебна фракција, про-
СЕКОГАШ ПРОТИВ ИНТЕРЕСТЕТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Точно е дека во десното крило, меѓу врховистите, се создадоа две фракции, но точно е и ова: во нивниот однос спрема Македонија и борбата на нејзините вистински синови за национална, политичка и економска слобода ништо не се измени. И ванчимајловистите и прототеровистите беа задоени со „големите идеи“ за „голема Бугарска“ и тие на таквите идеи и идеи- чина им служеа до последниот момент. Иницијати вите за формирање контраченти, нивната сестрана подршка на овие бојни единици што најпрвено одеа против сопствениот народ, уште еднаш покажаа дека за сего време врховистите им служеја на интересите на најцрна бугарска реакција и секогаш, како по правилото, против интересите на македонскиот народ и Македонија.

Контрачистите и контрачентите не беа сила што можеше побитно да влијае врз текот на настаните. Уште помалку да ги измени и да ги сврти во други правци. Меѓутраа, по жестокоста со која се пресметуваа со партизанските единици и симпатизерите на НОБ, тие добиа неславно место на странците од македонска та историја. Тие одбележаа странци со крв, золи и убиства. Неколкуте примери што подол, без некој по себен коментар, ке ги донесеме, тоа илустративно го потврдуваат:

„ГИ СЕЧЕВМЕ НА ПАРЧИЊА!"

Илија Николов, контрачент од село Раковец, Велешко, пред иследникот на ОЗНА ја даде оваа изјава за убиството на Ибраим Османов, македонски муслиман од Горно Врановци, Велешко, и неговиот син:
ЧЕТИРИЕСЕТ ИЛЈАДИ ЛЕВА ЗА ГЛАВАТА НА ДУЊА

„Војводата“ Пано Ветерски рассказува:

„Вечерта пристигнавме у Јаболчиште. Таму имавме набележано пет души, што требаше да се аспат според писмото од полицискиот начелник. Јас најнапред уапсени ги тепаев со клочи и шлаканци, но имав друга работа и ги предадов на другите четници. Они ги затепаа со кундаци, стапови, клочи и со се што им падна при рака. Најпосле кметот призна дека Бе- цет и Камил работе у организацијата. Го кутнав Бе- цета и го затепа со клочи, со кундаокот и не го оставив се додека не призна дека идееле партизаните и дека тоj ги храпел... Трговалме накај што извира Ба- буна и еден селанец ми рече дека горе на ридот видел тројца човеки. Ние ги сардисавме и тие понача да бе- гаат (Кон почетокот на декември 1942 година полици- жата и контрачетата од Велес се судриja со третата че- та на одредот „Димитар Влахов“. Станува збор за таа борба кај село Папрадиште — з.н.). Јован од општи- ната припуша и еден од нив падна ранет. Ги питаев ка- ко го викаа и ми рекоа Љубо Зафиров од Велес. (Љубо Зафиров е ранет на 6. декември 1942 година. Другите двајца борци биле Мицко Козар и д-р Ристо Дума — з. н.). Во тоа време понача да пукат одозгора и ми кажаа имало шест души и побегнале кон Јакупица. После малу дојде во Нежилово групата што се бореше и Панче Гулеа од Велес ја донесе в раке главата на една партизanka. Мн кажаа четници дека главата била на една партизanka од Скопје и ја викале Дуња (Невена Николова — Дуња). Наа 6. декември ја уби- ја Ристо Ораоевс, Апостол од Деловец и Петре од Отирови, а Тоде од Нежилово ја пресекол главата. Тоj за оваa, заедно со своите другари, од Околискиот по- лициски начелник во Велес добиле 40.000 лева — з.н.). Главата ја пресекле таму каj што била убиена. Од Нежилово до Богомила јас наредив да ја носат главата на партизанката по целиот пат за коса за да ја гле- даат селаните и да се плашат. У Богомила главата ја предадовме у участокот, а Љубота на полициjата...“

„ДАЈТЕ ДА ПИЈАМ — ЛОКНАВ ПАРТИЗАНСКА КРВ!“

Контрачетникот Петар Јованов Тончов, освен из- јавата за убиството на оцува Щефки Цеман од село Согле, пред истражните органи на ОЗНА, рассказа и за ова:

„Освен убиството на оцува имам извршено зло- чин и во село Габровник, истата година. Војската се бореше во Габровската плаанина (Станува збор за Бабуница окраизва — з.н.) и во тоа судрување имаше еден заробен и еден убиен партизан. На убиенот парти- зан јас му ја пресекол главата со ноj, ја донесо во Габровник, целото време ја влечев за коса по месе- не и кога ја донесо во селото ја фрлив пред народот и пред војската на земја. Главата ја јукуваа сите, ја плукавме и ја коjшакавме со нозете. Без задоволен што локнав партизанска крв и викнаa:

— Дајте да пиjам за партизанската глава, локнав партизанска крв!“

Уште една не може да се спомене со името на контра- четнот Илија Николов и со една негова изjava:

„На еден поход во Габровската плаанина видовме да од авионот коj се враќаше од Бугарска пааата двоjца подобранци. Војската Пано ми нареди да одиме и да ги фатиме или да ги убивеме. Ние сите нападавме на поднатите подобранци и еден убивме, а другиот го фативме. Без Англици. Им извршено претрес. Од живиот Пано го зеле рачниот часовник, јас од убиената 41 долар и оцила. Саатот му го зеле Коле Караколо...“

… Продолживме за село Ораов Дол, билејки разбравме дека се јавиле партизани. Борба водевме каj Кадица едно два часа и тоа беше лош борба. Се измешавме со партизаните и не знаевме коj каде пози- циjа да земеме. Јас ги п茺в чирпумите и ми остана само еден во цевката. Тогаш ми се доближено еден пар- тизан и ми прашаa:

— Чиj си ти?
— Ваш — му одговорив.

Партизанот помисли дека сум стварно нивни и зазеде позициjа. Јас тогаш од зд прен пукнав и го убив, му ја зедов пуšката и ја продолжив борбата. Тане од
Орехо му ги соблече алиштата. Исто му најдовме и еден пиштол..."

Ова беше изјавата на Атанас Јорданов Јованов, контрачентар од село Еловац, Велешко. Никола Димитровски — Каракалето, контрачентар од село Челошево, Велешко, месето другото ја дале и оваа изјава:

"Водачите на контрачентата велешка, Пано и Теокле од Ореовец, не помискаха да одиме во потера на каде се слопот. Тогаш и двете деца со секирни идеа од шумите. Им направивме да ги фрлат секирните. Тогаш почнаха едното дете да го тежат сите и јас го пробушив со ножот во стомакот..."

"НАРОДОТ ПРОПИШТЕ ОД МЕНЕ!"

Еден од организаторите на велешката контрачента, Лазо Илиев Арсов — Спировец, раскажа:

"Во Ваница го фативме Гоша Белиштовецот, Жанета и еден Арнаутин за да кажак како се партизаните. Ги тежавме надвор од селото, а Арнаутинот го теж и јас. Тогаш ќе беше во околу јуни (1943 — з.н.). Тога две деца со секирни идеа од шумите. Им направивме да ги фрлат секирните. Тогаш почнаха едното дете да го тежат сите и јас го пробушив со ножот во стомакот..."

"Каква е оваа држава!"

Од изјавата на Горди Чалков, контрачентар од гевгелиската контрачента, ке го пресенеме и овој дел: 

"... Еден ева да своедвода од Гевгелија за Серменин, отидовме и донесовме два панталони, еден копоран, еден елек и еден гум шарлаган и 20 кила ориз. Војводата зеде еден панталон, Владимар ги зеде другите панталони и некаков алтан, Пано од село Грмиште го зеде копоранот, Косто Ванчов го зеде елекот, а оризот, сирењето и шарлаганот ги остави на полиционите. Во село Радна сум тежал еден човек зашто не ми ја предал пушката, без да знам дека има пушка, го натерав да призна дека има пушка, потом го донесов во училището и пак го мавав и за целото време се служев со зборовите:

"Маката ваша, вие сте комунисти, вие ги храните партизаните!"

Другот човек го мавав пред училището зашто рече:

"Каква е оваа држава, зашто не мачките току — ништо не сме направиле!"

Третиот човек го мавав без да знам зашто го мавав... Во село Горничец сум мавал една жена и тоа Лимона Ангелова) без да знам зашто сум да мавдал. Се служев со разни безобразни зборови:

"Со кого си се е... па си трудна?"

Се сомневав дека таино се срчава со мажот, кој беше неелегален и затоа ја мавала. Жената и денеска е осакатена.
За акциите на грчка територија можам да речам дека учествував во сите акции... Од селото Хума спроведуваме седум деца и по патот едно од нив почна да бега. Јас стрелав по него со уште двајца други и детето падна мртво. Но по се чини дека го погодил мојот куршум и тоа во главата. Другите шест деца дополнително беа убиени... Во село Јубиницедо дете сакаше да бега надвор, но јас стрелав по него и детето падна мртво на земјата. Одејки од Јубиница на патот лежеа 40 трупови на деца од кои некои уште живи. Јас го извадив ножот и неубиени дечки ги доубивав со мојот нож“. 

СМРТНИ КАЗНИ ЗА УБИЦИТЕ

За убиството на Тодор Хаџи Тефов во документацијата на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи стои изјавата на контратчетникот Божин Ризов од Кавадарци:

„ Во 1943 година во август тргуваме во потера против партизаните. Кај местото Гравалиница фативме заседа и видовме двајца партизани (тоа беа Петре Турмановски и Тодор Хаџи Тефов — з. н.). Почувавме да пукаме. Тие почнаа да бегаа и ние потрчуваме пукажки по нив. Единот (Тодор Хаџи Тефов — з. н.) падна мртов, а Перо го фативме и му го зедовме револверот, бомбата и рачинот часник и го предадо- вме на полицијата. Ја му газев по главата на Тошо и на кинисување му фрлив на главата од Тошо со ловечка пушка едно чифте. Во полицијата за Перо ни дало по 6.000 лева секомую, а бевме седум души...“

Има и една друга верзија за убиството на Тодор Хаџи Тефов: откако разбрала контратчетата од Кавадарци дека на Гравалиница, кај кавадарчките гробишта, се крија двајца партизани, веднаш тргнала во потера. Кога Тодор почнал да бега, Трифун Јовановски пукнах по него, тоа ранил во нога и Тодор паднал. Ристо Панаров му се приближил и со чифтето печка во лицето на ранетот партизан и го убил. Таа го дошол Божин Ризов и пукна уште еднаш во веќе мртвото борец, велејки:

— Ти ли ќе ја ослободуваш земјава, да ти ја е... мајката!

Непосредно пред ослободувањето на Скопје Три- фун Јовановски во хотелот „Македонија“ на некој не- познат скопјанец му ги продал револверот и бомбата од Перо Турмановски за 3.000 лева.

Токму поради ваквиот однос спрема се она што е напредно, приврзано за Народносlobодителното движење, веднаш по ослободувањето одлучките на судите беа бескомпромисни:

Военото суд на Штипската област, во состав: Гојко Стефковски, мајорот Кирил Михаиловски — Груцица и Доне Чавдаров на 9 и 10 февруари 1945 година ги осуди на најстрога казна Гоѓи Зафиров Начо Митров, наречен Гевгелиски од Гевгелија, Георги Христов Чалков, од Гевгелија, Владо Макаров од село Стојаково, Илија Југов од Гевгелија, и тоа: Начо Митров, Чалков и Макаров на смрт со бесење, а Југов на смрт со стрељање.

На 29 април 1945 година Советот при Командата на велешкото подрачје, во состав: Гоѓи Темелковски, како претседател и Борис Таневски и Стеван Малиновски, како членови, ги осуди контратчетите од конратчетата на Атанас Калчев: Гоѓи Димитров, Нако Георгиев, Блажо Божковски, Јанко Шолов, Ристо Данаилов Панчо Ставрев, Трифун Лазов, Божин Ризов, Милан Атанасов и Георги Иванов на смрт со стрељање. Вишиот воен суд при Генералштабот на Југословенската армија на 25 јуни 1945 година смртните пре- суди им ги намали на временски казни од 10 до 20 години затвор.

ЗАСИЛЕНА АКТИВНОСТ НА ВАНЧОМИХАИЛОВИСТИТЕ

Контратчетите својот морално-политички пораз го доживеаа уште во првите денови од своето постојене: теророт што го спроведувал над мирното население, разулавенето однесување, грабежите, убиствата што ги вршеа ги дискредитираа во очите на сите. Војнич- ки пораз конратчетите доживеаа од единиците на
НОБ летото 1944 година, кога беа разбиени еднаш за-
секогаш, що не значи дека со тоа за извесно време
и идејата за контрачетнитсткото ке згасне. Имено, во
својата вила во Тушканац, во Загреб, веднаш до ви-
лата на Анте Павелик, каде што го помина речиси
целото време на војната, Ванчо Михајлов, дури и кон
средината на 1944 година си правеше некои сметки
во грска со Македонија, без вистинското сопственик,
се разбира. Тој сега размислува што за формирање
и организирање контрачети, што под итно би биле
испратени во Егејска Македонија и таму, под паролата
de ка се борат за „автономна Македонија“, би деструк-
тувале засвоено со германските еднини!

Луѓето на Ванчо Михајлов во Македонија таа
година пројавуваша неескоидневна активност. И пак би
се задржале на едно исказување на Васил Хаши
Кимов:

„Во 1944 година, освен во Вардарска Македони-
ја, контрачети беа формирани и во Егејска Македо-
нија. И тоа е дело на ванчомихајловствите. Борис Ог-
њанов, еден од најдоверливите луѓе на Ванчо замину-
ва за Егејска Македонија, да ги организира тие кон-
трачети и таму загинува. И Георги Поп Христос (про-
тофорист, кој во тоа време живееше во Битола,
согласен е со идејата во Егејска Македонија да се
организираат контрачети и самото тој учествува во
нивото организирање. Оваа година ја најави капиталу-
цијата на фашистичка Бугарска и тогаш се забележува
едно сериозно раздивување на ванчомихајловствите
ние Македонија како Куртев, Жоро Настав, Горди
Османков, Гошо Атанасов, Кирил Дрантов и други.
Првите тројца, снабден со полномоштво од Ванчо Миха-
јлов ја обиколкуваат Македонија, повторно ги органи-
зираат старите кадри, се обидуваат во организацијата
dе привлечат нови членови и да соберат што поголе-
ма парична помош. Така, на пример, Горди Османков
бара во Куманово од Владо Шуманов 30.000 дева за
организацијата. Куртев и Жоро Настав ја обикол-
куваат Источна Македонија при што доаѓаат во контакт
со Глигор Хаши Кимов и Димче Стефанов во Штип,
со Трифун Саев и Нишанциев од Кочани и со Гошо
Атанасов во Битола. Насекаде, без некој конкретен
результат, тие се обидуваат да создадат поторки, кои
во одредено време ќе треба да дејствуваат. Во тоа
време Крсто Кумановски, војводата на контрачетата
што дејствуваше во Кумановското, зборуваше:
— Кога партизаните ќе слезат од планините, ние
во одредено време ќе треба да дејствуваат. Во тоа
време Крсто Кумановски, војводата на контрачетата
што дејствуваше во Кумановското, зборуваше:
— Кога партизаните ќе слезат од планините, ние
како да се качиме!

Во оваа своја дејност ванчомихајловствите не
најдуваа на никакви тешкотии и проблеми од страна
на бугарските власти. Не само што не пречеа, туку
властите подготвуваа терен за доаѓање на Ванчо Ми-
хајлов во Македонија. Така Демир Ага од Матка не
ще долго испрашува от кметското намесник дали
народот е согласен да дойде Ванчо Михајлов и да за-
стане на чело на Македонија и да му даде ли населе-
нието поткрепа тогаш. Тома Петров, тогашниот облас-
тен директор на Скопската област, во сличен дух ис-
праќал писма до кметовите, а и лично им наредувал
dе го испитаат кaj народот расположено во однос
на Ванчо Михајлов“.

ПОСЛЕДНА ШАНСА НА ГЕСТАПО
— ВАНЧО МИХАЈЛОВ

Бугарските власти или гледаа низ прести на оваа
активност на ванчомихајловствите или пак индирект-
но ја помагаа. И како не ќе тоа кога доа-
гањето на Ванчо Михајлов во Македонија го подгот-
вувааше лично Гестапо. Имено, Германците во лицето
на Ванчо Михајлов и во активноста на неговите едно-
мисленци ја гледаа својата последна шанса по капи-
турцијата на Бугарска (за тоа веке и вращите збор-
уваа) да создадат свој доминон во овој дел од Бал-
канот, кој ќе ги штити нивните интереси и ќе го
обезбедува повлекувањето на нивните војски од јуж-
ниот дел на Европа. На тој начин можнатата варијанта
на Германците за создавање „автономна Македонија“, и
тоа кога на „голема Бугарска“ почнаа да дo попуш-
tаат федерите, кон средината на 1944 година стана,
според нив, присутна актуелност. Концентрирајќи ја
својата активност во Битола, ванчомихајловствите
неа, главно, ја насочуваше кон Егејска Македонија, и,
речиси, исключително преку контрачетништвото. За
taa цел блиските луѓе на Михајлов ги посетуваа сво-
ните помали или поголеми центри низ окупираниот од Бугариите дел од Македонија и врзувал контрактенци за Егејска Македонија.

Уште еден познатиот од Кочани и еден дел од неговата сослушување во ОЗНА:

„По неколку дене од акидата мене, Лазар поп Гаврилов од село Зрновци, Илија Дејанов од село Марковци, Тодор, кметскиот намесник од село Соколари, Димитар Медаров од Виница и Трифун од село Блаце не повика околното управител Камчев и полицијскиот началник во Кочани и ни кака дека имало писмо од дивизијата за да се образуваат контрактени за борба против партизаните. Ни рекоа дека ќе ни дадат по 4.000 лева месечно и оружје за да се бориме и да ги гониме. Ни не се согласивме зашто куј нас немаше нико од нашите стари начинчи од организацијата, а без нив не можевме да решиме ништо. Во текот на месец март 1944 година некој беше дознал дека Бугарија ќе се сели од Македонија и чинам дека тие денови во Кочани дојде Владимир Куртев, член на Централниот комитет на ВМРО и тој ќе се виде со сите стари другари, а најмногу со Трифун Саев од Кочани, Тачо Костов и со мени. Ни реке дека треба да се формира една ударна група од Кочани за Костурско за да се ослободи тој дел на Македонија од Грците. Списочите на ги направивме веднаш тогаш и нив ги зеле Куртев. Во списочите беа едно 10 до 15 души набележани. Во мај Куртев повторно дојде и повика куј себе осум души: Никола Белов од Кочани, Ефрем од Виница, Стефан Митев Петков од Кочани, Крсте Митев од Мијанци, Трајан Манов од Нивичани, Станојло Стојанов од Кучичино, Ефтин Митов од Кочани и Димитар Медаров од Виница. Оваа група замина за Костурско и таму беше под команда на Мотикаров, ванчомихајловиост од Радомир. Тие таму останаа малку и еден по еден почнаа да се враќаат назад, но дали се вратија сите — не зная. Јас и Јордан Илиев од село Бања, Кузман Николов од Кочани и Трифун Саев како постари останаа, но ни беше речено ако има потреба тогаш и ние ќе тргнеме. Куртев ни зборуваше дека на сите што ќе одат во Костурско ќе им се плати. Во Штип имав врска со Глигор Хаци Кимов, кој ни даваше материјали од организацијата, а еден во еден пакет беше и писмото на Воанчо Михајлов до Митаков, министер на правосудство во Бугарија. Хаци Кимов ни рече дека од Штип никој не заминал за Костурско, зашто такви не можеле да најдат”.

МЕТОДИ НА НАЈДИРЕКТНА УЦЕНА

Освен методите на врзување контрактенци, ванчомихајловиствите тие месеци примениваа и други методи, преку кои се обидувала да ја заустват својата финансиска состојба: методи на уцената. Ни на некој лице им испраќаа анонимни закани преку кои им бараа средства за организациите, учемувајќи ги притоа дека „знаат за нивните врски со илегалните комумистички групи”. Како, на пример, оваа уцената:

В.М.Р.О. 1 август 1944
Народен комитет (метревечка глава)
Битола
П. Г.

от последното заловјане на архивата на нелегалните комумистички групи, се укажа, че и вне потпомагате тија групи.

По заповед на водача на В.М.Р.О. — Воанчо Михајлов, поканувате се да внесете (като покаяние) в касата на Илинденската организација с таја белешка сумата 50.000 лв. срок 5 дни и предупредувате се че второто предупредение е: наказување с смрт, даване под воен суд и предаване на всички документи на воениот следавацел.

„Смрт на продадените души и страхливци!”

Неколку дене потоа, на 10 август 1944 година, се појави виштински леток со следнава содржина:

„Брана,
Од извесно време на сам, групи продажники и народни изроди — групи продаден души, подпомогнати од парите на сички ни врагове — гркомани и цинци и србоманите, заблуждаваат нашата младеж и
торомозат народа, подобни на американските ганстери тија мародери, спокојно раскошдајки се в града ни, поднасјат на невините Бугари ученителни писма за да ги хврлат в канците на тија гркомани, власи и србомани.

Браќа,
предупредени од народно комитет на В.М.Р.О. те не спреча. За да накажем виновните подигнати срешу теш пред водача на организацијата нашија Иван Михајлов и тој след като прочува обвинението наказва с' смрт следните лица:
(Се набројуваат пет лица и нивните „гревови“).

Браќа,
за да даде удовољствие на своите верни членове, за да наказат виновниците, нашиот љубим водач Иван Михајлов дава правото на всички членове на народни комитет на В.М.Р.О. да извршат смртното наказание срешу тија изроди. Верните на водача стари или непознати имат први право да наказат виновниците и те нека направат това.

Заповедам, претседателја на исполнителна комитет и на тримата членове да поднесат обвинител акт срешу тија изроди на воениот следовател и да застават обвинителната страна на комитета во воена полиција суд.
Смрт на продадените души!
Да живее водач Иван Михајлов и В.М.Р.О."

Колку сериозно е ова предупредување, оваа пресуда, и колку, воопшто, сериозно била примена показува и фактот дека ниту едно влакно од главата на „осудените“ во текот на месеците што дојдоа не им падна.

Наспроти релативно засилената активност во текот на 1944 година на оној граст вачомихајловстви, особено во Битола и Битолско, Ванчо Михајлов, сепак, не дојде во Македонија. По својот стар и опрабан метод тој дејствува од заднина, зголемувајќи ја на тој начин мистеријата околу тоа што не сака директно да се вклучи во акциите на своите истомисленици. Има неколку толкувања на тоа негово престојување во Загреб за време на војната и неговото одбивање да дојде во Македонија.

ПРВА МОЖНА ПРИЧИНА ЗОШТО МИХАЈЛОВ
НЕ DOJOĐE VO Makedonija

Првото, што треба да се прими како најприфатливо, тесно е врзано со односот на Германските спрема прашањето за формирање една автономна македонска држава, конституирана врз истите принципи како и фашистичката држава на Павелиќ. Имено, на Хитлер му требааше бугарската помош во овој дел од Балканот. Бугарските воени едници ги замениха германските војски во Поморавието, во Македонија, во еден дел од Грција, во Добруджа. На тој начин војските на фон Лист можеа да се употребат на друго место — на Источниот фронт. За да може цврсто да ги држи до себе своите бугарски сојузнци и за да може секогаш да ги има на јажке, Хитлер на својата страна го имаше Ванчо Михајлов, неков идеолошки истомислен и соработник, како и еден добар дел од неговите луже, кои отворено соработувал со неговите разузнавачки служби. И секогаш кога во Бугарија, на овој или оној начин, од оваа или онаа причина, ќе се почувствуваше некое олабување во односите со Берлин, тој ќе им го подметнаше под носот Ванчо Михајлов и „автономна“ Македонија. И веднаш потоа ќако се затегнувааше. Таквите односни траеа се до летото 1944 година, кога стана повеќе од јасно дека со фашистичка Бугарија е готово. Гестапо почна брза и на врат-нанос акција за формирање засебна македонска држава, на чело со Ванчо Михајлов.

Доцна.

ВАНЧО МИХАЈЛОВ ВО СКОПЈЕ:
ОД ОВАНИШТО НЕ БИВА!

Со силно гестаповско обезбедување, преку Софија, Ванчо Михајлов од Загреб дојде во Скопје на 4 септември (според некои искажувања тој во Скопје веќе бил на 3 септември 1944 година) со една единствена задача: да формира македонска фашистичка влада. Меѓутога, кога дојде веќе беше доцна.

Тој во текот на нередите два-три дена во Скопје се обиде да стапи во врска со своите истомисленици. Повечето од нив одбија да се сретнат со него, зашто
ситуацијата во Македонија, особено во тие септемвриски денови, по заседанието на АСНОМ, беше повеќе од јасна. Тие се обидуваа барем тие денови да не ја извршуваат уште повеќе спонтената совест. Онези, пак, што се сретнаа со него, немаа што друго да му соопштат, освен дека тогашните настани се развиваат толку брзо и токму обратно од она што тие го посакуваа и дека нема таква сила што може да го измене нивното тек. Нешто слично му соопшти на исцерникот на ОЗНА и скопското кмет, Спиро Китичев.

"Кои почетокот на септември, неколку дена пред да се сретнат со Иван Михајлов, на улица се сретнаа со Иван Петров, братот на директорот на Скопската област, Тома Петров, и тоj му прашаа да знам дека во Скопје притиснал Ванчо Михајлов. Му реков дека првпат слушам за таа работа. Вечерта се сретнаа со Тома Петров и тоj исто така не зназе дека Ванчо е во Скопје. Дури утрината дозван дека Ванчо Михајлов навистина е во Скопје и дека под строга контрола го криjat во вилата на германскиот командин во Јосиф (денешен Горче Петров — з. н.). Еден ден потоа, не се секавам точно дали беше 5 или 6 септември, кога доjдов во својата канцелариjа ми рекoа итo дека се jавам на еден телефонски броj и jас тоa го направив. Од другата страна беше Петар Думев, помошник на облиснотоj директор и тоj ми рече веднаш да одам во домот на Диmе Анков, зашто таму ми чекале некои глутки кои сакале да се сретнат со мене. Пред влезот на куката на Диmе Анков ми сретне Асен Аврамов, коj ми внесе во една соба. По неколку минути чекање впее еден човек и ми се претстави:

— Јас сум Ванчо Михајлов!

— Драго ми е што ве запознав, му реков, толку многу сим слушал за вас, но не сум имал можност да ве запознаам.

Седнаме и тоj прв почна:

— Господин Китичев, рече, како што гледате јас доаѓам во Македонија во еден молод субложен момент за неа. Доjдов, можеби малку доцна, за да можам на лице место да го промачам македонското прашање и да видам дали на некаков начин таа може да се спаси. Ве викнав за да го чујам вашето мислење.
Ванчо Михајлов — аген на Гестапо

Втората можна претпоставка зошто Ванчо Михајлов не дојде во Македонија, сè таму до почетокот на септември 1944 година, е мислењето дека тој му требаше на Гестапо во Загреб. Имено, има гуѓе што сметаат дека преку овој близок човек на Анте Павелик, Гестапо имал вонредна можност да ги следи состојбите, односите, разговорите, расположението, размислувањата, желбите и идеите на самот врв на Независна Држава Хрватска, и се разбира, за тоа да ги информира своите газди. Познато е: Химлер не само што беше мошен љубопитен, туку немаше доверба во него. Оттука: и оваа претпоставка може да се прими како едно од можните објаснувања како тоа тро и пол години Ванчо Михајлов да се наоѓа толку близу до Македонија и во држава што има блиски и срдечни односи со фашистичка Бугарија, а сепак да не дојде во неа. А можеби во сето тоа Ванчо Михајлов внев и некои лични причини, кои во своето искажување пред последниците на ОЗНА, Димитар Чкатров се обидел да ги објасни:

„После разгромот на Стара Југославија во 1941 година, Ванчо Михајлов оди кај Павелик во Загреб и живее во една вила на Тушканец во непосредна близина на Павеликовата вила. Тој во мај 1941 година ќе ја објави својата „Мајска декларација“ во која ќе рече дека обединувањето на Македонија и Бугарија е завршено, дека целта е постигната и дека идејата за автономизмот треба да исчезне. Но деклара-
ма народната психологија. Сметајки се себе за даден од господар да владее, тој не можеше да се замисли во положба да биде напаѓан, критикува, исмеејува, запоставува, клеветен итн. Добив впечаток дека него го мачеше мислата оти доаѓајки во додир со народот тој ќе биде разобличен и народот лесно тогаш ќе ја видеше неговата вистинска стојност. Освен тоа немајки општествена положба, тој ќе дојде во една деликатна материјална состојба, на која не беше навикнат. Ми остави впечаток на нервно исцрпен човек и поради тоа разговорите скоккаа од една тема на друка, без да имаат некаков континуитет — тие се водеа на парче. Тој го знаеше моето назначенство дека тој нема право да ја претставува организацијата, уште помалку сега кога живее во Загреб, па затоа нашите разговори се водеа во една затетна атмосфера. Од разговорите тој се убеде дека ја усвои повеќе одрекнува, зашто тој, според мене се одели од народот. Можам да речам дека се разделијме мошне студено..."

Меѓутоа, безразлично дали Ванчо Михајлов доаѓал или не во Македонија, неговото присуство се чувствуваше во неа: контрачетите формирани од неговите луѓе и пополнети, главно, со негови поранешни терористи, се појавуваа и исчезнуваа, рачна, насеќаде низ оваа намачена земја, доведувајки ја до работ на братоубиствена војна, во која Македонецот ќе кре¬не рака на Македонец. Самото факт дека не дојде до тоза зборува оти контрачетното не беше сила што можеше да одигра каква-годе исторска улога, меѓутоа, овој феномен помогна борбата против единиците на Народноослободителното движение да биде максимално жестока. Тогаш и само тогаш на Ванчо Михајлов, на бугарската оперативна полиција и на Германците, им се стори дека ја најдоа формулата за разбиране на партизанските единици. Рекомве: Германците, и со право, зашто постојат германски документи дека контрачетите во Македонија не само што се формирани по иницијатива од Ванчо Михајлов и од неговите луѓе, туку нивната појава е проследена со директен благослов на Берлин.

GERMANCIŢTE GÌ „BLAGOSLOVUVAĐ” KONTRAČEŢITE

Според д-р Распилав Терзиоски постојат голем број германски документи во кои наширово се зборува за многубројните усилии и иницијативи на највисоките германски воено-политиски и дипломатски функционери (Кајтел, Химлер, Министерството за надворешни работи на Райхс и други), кои се помина на Михајлов сакаа да создадат во Македонија единици во служба на германските интереси во македонскиот цел од Балканот. Овде ќе пренесеме некои карактеристични делови од овие документи што во целина ги објави д-р Данило Зографски, професор на Економскиот факултет во Скопје:

Vo eden dokument od 22.X.1943 godina od kabin¬netot na rajhxfiperot na SS, Химлер, do Ministernostot za nadvoresni raboti vo Berlin stoj sledno—„Според spogodba na Rajxh ministerstot na SS i siste nadležni mesta, makedonskoto drženje VMRO vo okupiraniot od Germanija krajšta na Južna Makedonija, m stoj na raspoložanje na Rajhxfiperot na SS“.

Vo eden drug dokument stoj deka „na 4.XI.1943 godina prisistipal od Zagreb SS-berishrambanxfiperot Hajde po nalag na berlinskata centrala na SS, za da go podgotvi i sporede vrubuveneto za obrazuvanje dobrovolki chesti vo grka Makedonija, ko trbi da bitat pikluceni koj germanskite SS trupi. Pona¬tamo se veli deka „SS-ovskot rokovoditel Hajde isto¬vremeno soosnihal vo najgolema dovbera deka ini¬ciativata za negovata zadacha i namera izolirala od samiot Vancho Mihailov“.

Vo eden drug dokument stoj deka „vo 26.XI.1943 godina stoj na sooshniteto od glavnata centrala na SS, sotesno so razgovorite među rajhxfiperot na SS i generalot, feldmarshalot Kaјtel, vo zazemneniot del na Makedonija od germanskite trupi, trbi naj¬dobre luge na VMRO da bitat primeni vo služba na polisitchata“.

Neshto sличен zakluch izvlekva i srbanski¬ot ambasador vo Sofija, Bekegre, kof javuva deka Van¬cho Mihailov neodamna za taa cel bil vo glavnata cen¬
Наша за безбедноста на Райхот и во главинот стан на Хитлер. Заменикот на Химлер, СС обергурупенфиреротд-р Калтен Брунер прецизира дека „основна задача на тие единици е уништувањето на комунизичките чети во Северна Грција“.

**КОНТРАЧЕТИ ОД АЛБАНЦИ**

Идејата за формирање контрачети и се допадна на бугарската полиција. Таа реши да формира вакви и слични на нив боjni единици и во окупираните делови од Македонија, во кон албанското население беше доста броjно, како, на пример, во Кумановско и Качаничко. Меѓутоа, таму ниту имаше ванчомихајловости, ниту пак тие во овие делови од Македонија имаа некое влијание. Тогаш, скопските полицијаи се свртеа кон месното население — бараа некој поистнат албанец, чиј авторитет меѓу луѓето ќе можат да го искористат за свои цели. Изборот падна на Исмаил оца од Качаник. За тоа Асен Богданов зборуваше на затворениот дел од своето судење во ноември 1948 година:

— Обвинет Асен Богданов, вие сопиште во текот на претресот за вашиите врски со Исмаил оца од Качаник. Објаснете му на судот какви беа тие врски и што работете со Исмаил оца?

Асен Богданов:

— Во почетокот на 1943 година дојде во Македонија министерот за правосудство на бугарската влада Партов. Тој имаше делегирани права на Министерскиот совет на Бугарија за Македонија. Што ке наредише тоj — како самата влада да го донела тоа решение. Со него се сретнаа јас и обласниот директор Раев. Тогаш тоj нi рече дека по секоја цена малиництата треба да ги добиеме за бугарската куауза. Оваа ситуација произлегува од фактот дека не можеме поткрепа од месното население во Македонија, па за тоа требаше барем малиництата да бидат со нас. Разгледуваа дека оваа ситуација со Раев, ние двојци се одложил ве кон инспекција, дека за почеток треба да одбереме лице со авторитет, со одредено влијание во крајот кое искаме да дејствува. Се задржуваме

на Исмаил оца од Качаник, коj и пред тоa имаше контакт со службени лица. За да биде материјално обезбеден нему му беше одобрено да трува со градежен и дрвен материјал во Скопје од Косово, при што тоj остваруваа голема печалба.

Претседателот:

— Значи, тоj од тоa алече голема материјална корист?

— Да.

Лазар Моисов, јавен обвинител:

— Коj му јa даде задачата?

— Обласниот директор Раев. Оцата имаше авторитет во албанскиот крај, а ние се познавме неговоj авторитет уште повеќе да го зголемиме.

Претседателот Панта Марина:

— На коj начин му го подигнавте авторитетот на Исмаил оца?

— Излегуваа во пресвет на сите негови барања во однос на Албанците — им се пуштаа редовно снабдувањето, им даваше повеќе продукти итн. По-дочна, кога очигледил беа обидите на Народноослободителното движење да се пробие кон Каракан, решувме таа да создадеме сила контрачета ...

Јавниот обвинител:

— За да имаме јасна претстава за вашиите врски со Исмаил оца, ми интересира дали пред да се одлучите да му го подигнете авторитетот зборуваште со него и притоа му ги кажувате нататко дека сметте на него?

— Природно — разгоовараше.

— Што разгоовараште и на што се согласи тоj?

— Му кажуваме дека кон албанското малиниство бугарската влада има убави чувства, дека тоa ке биде поткрепено, дека нема да се прави разлика межу него и бугарското население, дека ке се помогнат напротив припадниците на албанското малиниство да бидат работувани како што е неопходно и дека тоj, бидејќи е духовен водач на еден дел од ова малиниство, ке треба, меѓу Алуаниите, да се постави и како политички водач за пропагирање на бугарската куауза и приближување на албанското малиниство кон бугарската оку-
наторска власт. Природно, тој се согласи со ова и ја започна својата агитаторска работа во тој крај.

Јавниот обвинител:
— Откако тој ја започна таа своја активност, може ли да се смее дека тој стана ваш соработник, соработник на областна дирекција и полицијата?
— Може да се смее од проста причина што тој асултатно се што станували таму ги пренесували нам и за тоа ни реферираше. Што ќе разбереме — тој веднаш нам ни соштитуваше. Секаде каде што Исмайл оца одвезе, секаде му се превезе отстапки, зашто ние наши власти во тој крај беа предупредени на фактот дека оцата работи за нас. Тога наброј го почувствува и албанското машино, зашто немаше состанок, немаше собир на кој присутствува обланишното директор Раев, а на него да не беше присутен и Исмайл оца. Тој особено се ангажираше за оние лица што во бивша Југославија направиле некој престап и затоа морале да избегаат во Албанија. Сега тие сакаа да се вратат и интервенирани на Исмайл оца без превезе во таа смисла. Ваквите лица главно беа включени во контрачетата.

Јавниот обвинител:
— Освен од ове лица, од кои други луѓе се врше подборот за контрачетници? Кој беше критериумот за ербуване луѓе во тие контрачети?
— Во секој случај тоа требаше да бидат доверливи луѓе на бугарската власт, доверливи луѓе на оцата, бидејки тој ги даваше имињата и тој го вршеше изборот. Сакам да кажам дека во тој крај се вршеше многу големи избори особено во изнесувањето на цигарите и другите прехранбени продукти. Бидејки населението од ове краишта извирнуваше масовно, јас и обланишниот директор наредивме тие да не бидат гонети.

Претседателот:
— Зошто вие тогаш имавте таков став и зошто одлучивте да не ги гоните ишверерите?
— Првич, затоа што оцата се застанува за нив, второ, затоа што тие несехра — што беше во наш интерес. Инаку оцата ги посочи лицаата кои влегоа во контрачетата на Байрам од Качаник, тој на некој начин ја формира практично четата.
КОНТРАЧЕТНИЦИТЕ — НАСЕКАДЕ ИСТИ

Инаку, контрачечници како контрачечници: целата нивна активност се сведува на жестоки акции, речиси секојдневни, против симпатизерите на НОБ и партизанските единици, при што грабежите и убиствата беа сосема редовна и практикувана појава.

Градинов Филоповик, од село Матејче, Кумановско, сведочеше пред судот:

„Работевме со брат ми Теодоси Филоповик на патот за Гьолнелане. Оденеш се слушнаа два истраела и еден куршум уди крај мене, а другиот го уди брат ми во срце и наместо го уби. Три дена лежеше брат ми, тук на патот, додека дојде комисијата бугарска да го испита случајот. Вториот ден дојде Суњо со Санта и уште еден контрачечник од Матејче и Санта на албански рече:

— А, успевае и овега да го угтепамо!

Подоцна Санта отиде на нива кај работиште Димко Китановик, го зеде пред себе и под стражама и со котек го приведе во општинскиот затвор во село Матејче. Теражки го по патот му викал:

— Теодоси го уби, сега ќе ти ја е ... мајкаsta и тебе!

Санта сакаше да стрела и во Димка, но скокна селото и така тој се спаси, но котек од Санта јадел многу.

Покосо некои другари од село Матејче носеа храна на нашите партизани во шумата матешка и за тоа разбра Санта и ги предаде другарите на Бугарите, кои подоцна стрелаа јавно во село Матејче на број 14 души (уапсени и стрелани од Матејче беа: Момир Живиќ, Никола Аровик, Драгутин Дончев, Стојан Максимовик, Трпче Јанакиев, Благоја Алексиќ, Бранко Алексиќ, Драган Алексиќ, Мирко Алексиќ, Веса Тодоровик и уште четворица други селани — з.н.)“.

Контрачечникот од село Далип, Кумановско, Јусуф Исмаилов (според извештајот во „Нова Македонија“ од 21.1.1945 година, осуден на смрт со стрелање), пред истражните органи на ОЗНА, меѓу другото изјави:

„За време на бугарската окупација сум бил против партизаните два пати: првпат пат на Карадак и потоа на Влаїн Гроб. Во месноста „Попорама“ кога фативме пет души нелегални, јас без најболо да нив и еден од нив ми замоли да ги пуштиме, но јас му реков нема да ги пуштиме и не ги пуштиме. Нив ги доведовме до село Матејче и ги стрелао на патот за Куманово. Во акцијата на Влаїн Гроб фативме двија предаденени на Германците, а другите пет души ги донесохме во Руїните и ги стрелао во месноста Крашите“....

Муса Шпетрефов (повторно според извештајот на „Нова Македонија“ од 21.1.1945 година, осуден на смрт со стрелање — з. н.), контрачечник од село Матејче, Кумановско:

„Нашиот банда беше раководена од Суњо Ага од село Отлја, Алиу Амедов од село Руїните, Шабан Ариф, Есад Идризов и Рамил Алиев. Истина е дека кога беше стрелањето у село Матејче јас и Мак Рамаданов во зора го одвуковме чичко Вето и го предадохме на бугарските полиција за стрелање. На компијата Велика јас и зборувал како е многу убава и дека ми се допаднува, но таа не се согласи ...“.

СПЕЦИЈАЛНА КОНТРАЧЕТКА: ОДРЕДОТ НА БИРМАН

Бугарските окупаторски власти не се задржаа само на контрачечите составени од ванчомихаљовини, пробугарски елементи и Албанци. Во првот дел од 1943 година Асен Богданов го формира одредот на германскиот поручник Бирман, кој набргу от насељето за доби прекарат „казан експедиција“. Задачата на овој Бирманов одред беше асистира: борба против партизанските единици во областа на рудниците во Македонија.

Сакаме уште веднаш да речеме: точно е тоа дека Германците во април 1941 година ќе поделија Македонија, но тие направиа свет рудниците во Јужна Србија, Косово и Македонија да останат под нивна директна контрола. Трпча, Лојане, Радуша, Злетово и уште некои помали рудниците беа единствени

232
меса каде што окупаторске немачке власти оставија своје војне единице. Кога увидов дека изворишта на желео, хром и јаглен им се загрози, те побраа да формирај контрачета, на чео со свој човек. Таха, заштитувајки ги рудниците, требаше да води непреинати борби со одредите на Народноослободителното движење и да ги уништува нивните јатаци.

Одредот беше составен од шесетина контрачетниц, од кои трисет беа Руси од Власовата армија, што ги дозводе со себе од Софија поручникот Бирман и 30 Альбаници од Качаничка и Прешевска околија што на Асен Богданов му ги предложи Иманил оца од Качаник и Али од Прешево, како и од неколку агенти што лично Богданов ги одбира. Непосредно пред да биде формирана контрачетата на Бирман, Асен Богданов беше повикал во Софија од директорот на бугарската полиција и таму во четиринчеви доби инструкции, под каде да обезбеди полиција за заштита на рудниците во скопската област и тоа: за Бело Поле 60 души, за Радуша 40, за Љане 40, за Трино 10 и за Злетово 20 души. Богданов доби задача да обезбеди луѓе, а вооружувањето требаше да го направи Дирекцијата на немачките рудниците во Скопје. Веднаш тај ден Богданов беше повикал во една вила во предградието Овча купел, крај Софија, каде што го прими полковникот д-р Делиус, шеф на Гестапо во Бугарија. Овој првиот човек на скопската полиција го запозна со мајорот Гантнер, иден шеф на Гестапо во Скопје. Кога кон почетокот на летото Гантнер дојде во Скопје, тај целосно ја презеде работата во своја раце: Асен Богданов во детали го информираше за движењето на партизанските единоци, а овој издаваше наредни, со кои главно се заштитуваа рудниците. Еден или два месеца по доаѓањето на Гантнер во Македонија, каде Асен Богданов се јави поручникот Бирман, кој одлично аборува бугарски, и му ја кажа целта на својата мисија: треба да формира одред и моли да му се дават трисетина Альбаници, зашто по Македонско то население „немало луѓе што би сакале да влезат во неговиот одред”. Контрачетниците Бирман ги облекол во германски униформи и ги вооружил со германско оружје.

НЕУСПЕШЕН ОБИД ЗА ПОКРЕЊУВАЊЕ БРАТОУБИСТВЕНА ВОЈНА

Асен Богданов мечу другото за контрачетата на поручникот Бирман го изјави и ова:

„Кога овој одред се формираше јас му додадов уште около десетина полицајци во униформа, контрачетата на Али од Прешево со около 15 контралетици и агентите Емил Панчев, Жуглов, и уште неколку други, кои служеа за собирање податоци и за уништување на јатациите, доколку тие се открива. Овој одред беше доста добро вооружен, главно, со шмајзери и митрализа. Исти така има на располагање и превозни средства, а и две радиостанции. Штабот на одредот беше во Скопје, составен исключително од Германи, чии имена не ги знам. Главно одредот ги обиколуваше рените на рудниците што ги користеа Германците, како Лојане, Трино и Бело Поле во Сурдулишки крај. Према дека излезе одредот, Бирман доаѓаше кое не и јас му ги давав податоците со кои располагав за бројот на партизанските одреди и рените на рудниците каде што тие дејствуваа. Веднаш по завршеток на акцијата Бирман доаѓаше кое не ги рапортира и да ми каже какви резултати постигале. Во координира на работата меку мене и него, ако се покаже потреба, наредував да му се испратат полициски делови или одреден број агенти. Агентот Жуглов од своја страна, му поднесуваше извеснал на инспекторот Стоилов за податоците до кое доаѓаше за време на акцијата. Овој одред имаше големи права, вклучително и да ликвидира членови на движењето и нивни јатаци”.

Разбиени до корен летото 1944 година, контрачетите останаа само неуспешен обид окупаторот да им спротивстави на партизанските одреди бојни единоци што ќе можат да им парират во борбата што ја водеа и високите идеали за кои се бореа. Мегутоа, контралетиштвото остана феномен што требаше да предизвика и потничка браотубиствена војна, каква што веке имавме во Хрватска, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Затоа, еден од првите и најапажира ни луѓе во покрепувањето на идејата за контралети и
за нивно формирање, ванчомихајловистот Трајко Чундов, на 25. XI. 1948 година, на големиот судски процес на кој му се судеше и на Асен Богданов и на уште неколку минина соработници на окупаторот, беше осуден на смрт со стрелане и трајно губење на граѓанските права. Една од казните што ги стигна повекето од оние кои кренава рака на сопствениот народ.

Бо втората половина на врвот 1952 година, во Скопје со ордена судачки на-турски навред и навред брилјант, држешта на граѓанската реалност и судска служба, обновена беше признавањето на така познатата " vita brevis" на државниот и народниот судски службеници. Тогаш со велич на Окрушениот суд на Скопски област, Алија Зейковиќ, Назиф Лаци и Раде Георгиев се поклањаа на раскривање на процесот, бил и на претстава на граѓаните. Тогаш беше обновено за време уважение на граѓаните и на парламентот на земјата, кај и на вулканските геолошки океани од литовците и индустријата за совакува на судските.

СИТНИТЕ СМЕТКИ НА БАЛЛАСТИТЕ
Во втората половина на април 1952 година во Скопје се одржа судење на група балисти и информ-бироци, агенти на албанската разузнавачка служба. Обвинети беа припадниците на таканаречената „гор-јанска група“, кои, таму некаде од крајот на 1942 го-дина, па сè до 1951 година, преставувале страв и трет- пет за полошкото население. Пред судните на Окруж- нинот суд во Скопје застанаа: Алија Зибери, Назиф Амити и Риза Ранфи. Меѓу нив го немаше најстариот, Абдула — Дуло Амити, кој неколку недели пред тоа умре, не дочекувајки ја одлуката на судот.

Обвинителниот акт, резимиран, ги обвинуваше на- родните непријатели Алија Зибери, Назиф Амити и Риза Ранфи за одметнување во разни ограбувачки банди како за време на окупацијата, така и по ослободувањето, при што вршеле грабежи, тешки разбојниш- тва и убиства. Ја беа обвинети за земање учество во стрелањето на припадници на НОВ и на партизански- те одреди, како и за учество во борби против едини- ците на ЈНА по ослободувањето. Некои од нив вршеле и шпионска дејност.

Случајот на четворицата балисти од селото Гор- јане, располага на Шара, точно на средината меѓу Тетово и Гостивар, е карактеристичен за окупацијата на Вардарска Македонија од страна на италијанските и албанските окупаторски сили, карактеристичен по многу нешто. Затоа, потребно е да се тргне од по- четокот.
АЦИЈАТА ГО УДРИ НАЗИФ СО СЕКИРА ПО ГЛАВАТА

Раскажувајки за тоа како почнало се, Алија Зибери, целосно предаден на инстинктот за грабеж и убиство, раскажа:

„По отслудзуването на воениот рок во Сараево, продлжил да живеем како и порано, односно многу често одев на печенба во Белград. Во 1937 година заедно со Дуло се запишувме ве Здружението на четници на Коста Пеканач. Почетокот на војната ми затеке во Белград, од каде што веднаш се вратив во Гораже. По неколку месеци дојде во нашето село Шериф Желина, кој беше избегал од тиранскиот затвор, каде што лежеше поради некои грабежи. Тој дојде кая Мемет Алипи од нашето село, кај кого јас се запознах со него и станавме добри пријатели. Кога Шериф избегал од тиранскиот затвор отишол во селото Колозов во Албанија, кога познати бандити Бафтиjar Колозови, Шаин Садику, Бер Абдула и други, така што тие знаевме каде се наоѓа Шериф. Освен во нашето село Шериф живееше и кај Шосирар Керими од Гуревиште и билдеви кога беше шишал негата, тоа зимата 1941/42 година речиси и незле од куката на Керими. Пролетта 1942 година заедно со Шериф дозваме дека Аци Дуло од село Толпица (Гоствариеско — з.н.), има злато и затоа се решивме да му го украдеме. Бидејки бандата од Јума од Албанија доаѓаше многу често на наш терен, ние се договоривме со Бафтиjar грабежкот да го извршиме заеднички. Така се собрахме јас, Шериф Желина, Абдула Амити, Бер Абдула, Шаин Садику и уште неколку души од Јума, за чии имиња не се секаваме. Сите отидовме ноке во Толпица кај Аци Дуло и откако му влеговме во куката му украдовме околу 60 албански наполоени и 22 златни лири, односно толку колку што му најдовахме. Овие пари ги поделиме мегу себе. Бидејки почна да се раскажува дека Аци Дуло го сокрил златото во вода, па затоа ние не можеле да му го најдеме, решивме повторно да одиме кај него и да му го најдеме златото. По шест дена повторно отидовме во куката на Аци Дуло. Сега бевме јас, Назиф Амити, Биљал Шакири (умрен е), Репел Зибери (убиен) и уште тројца што не ги паметам. Отидовме кај ацијата пак ноке и му чукнавме на вратата, зашто сакавме со измама да му влеземе во куката, мегуто ацијата дошол зад вратата и не чекал со секира. Назиф беше прв и тој почнав да ја бутка вратата, кога таа се отвори, ацијата заманда со секира и го уди Назифа по глава. Во тога момент Назиф пукна со пушката, прикупувме и ние другите и побегнувахме. Утредата разбравме дека сме ја убили жената на ацијата. Во прво време го криевме Назиф додека одразув, а потом дојде полицијата и го уапси Назифа, Абдула и брат му Ванта. Јас тогаш се одметнах во шума со Исхам Селими (убиен). Ние се здруживме со Шериф Желина и колку што времето се разбравуваше, толку поголема стањуваше нашата банд. Така дојдоа Бафтиjar Добродоли, Цео од Калиште, Минир од Добри Дол (убиен), Исем од Калиште, Дамо Копаница и Шефкат Арнациа. Главно живеевме во шума, а инаку имавме својата и по селата. Сите бевме вооружени. Со оваа банда извршивме кражби, и тоа: ограбивме еден дукар во село Тетовско, уценувме гуѓе по селата да ни носат пари, храна, облека, музички и друго. Селаните беа припрнуени да ги извршуват нашите наредби, зашто се плашеа да не ги убиеме. Во село Стешче (Тетовско — з.н.) еднаш зедовме со нас неколку души за кои паравреме пари, инаку се закапивме дека ги ги убиеме. Овие гуѓе ги водевме со нас по раковечките бачица и чекавме нивните родници да ни донесат пари. Еден од нив ги убивме над селото Ракоцет (Тетовско — з.н.)...“

ОД ЕДНО ДО ДРУГО УБИСТВО

И така: од една уцена до друга, од еден грабеж до друг, од едно убивство до друго.

Алија Зибери продолжи да раскажува:

„Пред овој настан бандата на Бафтиjar Колозови се обиде да извршат грабеж во село Фалище, Тетовско, кај Никуш. При овој обид за грабеж Никуш го рани Бафтиjar и овој умре од раните, а водачи на бандата станаа Шаин Садику (истошто овој Садику, кој во 1951 година како албански диверзант беше уфрен во на-
шата земја за да се поврзе со своите стари јатаци — з.н.) и Бер Абдула. Кога ги чував оние неколку душа од Стеньче, дојдоа во Фалише Шаип и Бер со около 20 души за да го осветат Бафтиjar. Со нив беа и Шериф Желина и Бајрам Добродил. Сите тие отидоа во Фалише и го убија Никуш и син му. Никуша го убио Бајрам Добродил, поради што Шаип и Бер се побратимиви со него… Јас тогаш не бев со нив, запшо бев со оние од Стеньче и чекав да ми ги донесат парите”.

НАПОРЕНО: ПРЕДАВСТВО И УБИСТВО

Риза Рафи, еден од „горјанската четворка“ изјави: „Во 1942 година Алија Зибери одеше во грабеж со бандитот Шериф Желина по гостиварските и тетовските села. Истата година со Назиф, Алија и некои други, беаве во село Топлица за да го ограбиме Хаџи Дуло. Кога сакавме да влеземе кај него на сила адијата го удри Назиф по глава со секира, а другарите на Назиф прикупкаа и ја убиле жена му на Дуло. По ова Назиф Абула и Ваиц Зибери беа однесени во затворот во Тирана, а Алија се одметна во шуму и се приклучил кон бандата на Желина. Сум чут дека оваа банда ограбувала по селата Стеньче, Волковица, Градец, Челопек, Неготин, Богошина и други села, а ограбувале и заедно со бандата на Шаип Садику од Јума. Во 1943 година, пролетта, Алија го уби Шериф Желина…“

Да, предавството оди напоредно со убиствата и грабежите. Алија Зибери и припаѓаше на бандата на Шериф Желина. Цемо Хаса од село Симица, 13 Гостиварско, пролетта 1943 година се поврзаше со Алија и му предложил овој да го убије Шериф Желина и заедно со другите да им се предадат на италијанските власти во Тетово, а потоа тој, Цемо, кој ја нареди работата, така што сите ќе добијат награда од Италијанците и потоа ќе се приклучат кон неговата банда. На Алија, кога станувало збор за убиство, не требало да паднато да му се рече: тој заедно со Акиф од Стројане, Измит од Равен, еден воденичар од Вруток и еден бандит од Јума (област во Албанија — з.н.) во село Пешково го убиле Шериф Желина и уште двајца на него блиски луѓе. Алија Зибери веднаш им се предал на италијанските власти. Тие не само што го ослободиле од одговорност за дотогашните злосторства, туку и го напрени со 1.500 албански напалеони. Алија му се приклучил на Цемо, кој тие денови формираше група волонтери, што ќе рече, балистичка банд за борба против партизанските единици и со него остана се до февруари 1945 година. Јстото овој Алија Зибери, се разбирал, со Назиф Амити, Абула Амити и Риза Рафи, му остана верен на Цемо Симица и по ослободувањето. Меѓутоа, истите овие злосторници учествуваа во убиството на Цемо во 1945 година, само со една жела: да предавстват сопствената кожа. Тога ќе им успее, но не за долго.

斯特елањето кај лавце

Гледајќи дека одречувачката на злосторствата не ќе му помогне многу, Алија Зибери на изледницот, пролетта 1952 година, му призна се: „Јас се секавам дека учествував во стрелањето на заробени партизани кај село Лавце, над Тетово, како и кај село Жеровјане, Тетовско. Кај село Лавце, јас, Дуло, еден од село Горно Палчиште (Имер Весели — з.н.), не се секавам дали беше со нас Цајов или Медица (Цајов Јови — з.н.), и неколку жандарми, стрелувале 10 или 12 партизани. Можеби беа и повекемина, но јас се секавам за толку. Ги стрелаувам по пушки и ги оставуваме незаконани. Кај село Жеровјане стрелауваме, колку што се секавам, седум души и во ова стрелање учествувавме јас, Дуло, Риза и Назиф. Овие групи ги даваше Цемо Симица, а тој ги земаше од тетовски затвор.

Синот на попот Лазо од село Зубовце го убија Заим Бенуши од Јума, Шерфи од село Пршовце, Тетовско, и други, за грабеж. Пиштолот што му го зел Заим на убивенот му го даде на Дуло за еден кустек.

Павлета од Сенокос го убија Шаип Садику, Бер Абула, Бајрам Добродил и нивната банд за да го ограбат.
Веднаш по ослободувањето јас, Назиф, Дуло и други бандити се одметнавме во шума заедно со Џемо и ја продолживме борбата против народната власт. Во тоа време јас го уби Сами Мешита од село Гуревиште, зашто Самица беше на страната на партизаните. Ова убиство го извршил заедно со Џевид Алија од Ракоц и Мевлан од Боговиње. Ни тогаја го дочекавме на патот мегу селата Горјане и Ракоц и од заседа јас пукав и го убив. Алија тогаш јавише на мага и имаше пуска, што по убиството му ја зедов. Колку што се севавам, кога дојдовме до Самица јас уште еднаш пукав во трупот. Каж мостот на река Маздрача, недалеку од Тетово, повлекувајќи се за Сува Гората, убивме четворица војници и еден заробеник. Него потоа го убивме на Сува Гората. Ми се чини дека тоа беше кон крајот на 1944 година".

СТРЕЛАЊЕТО КАО ЖЕРОВЈАНЕ

Назиф Амтини поопштира био опишуве стрелането на уапсените припадници на НОБ кај Жеровјане:

"Есента 1944 година стрелавме пет затвореници од тетовското затвор во шумата близу селото Жеровјане заедно со Алија Зибери, Абдула Амтини, Риза Рафи и Џемо Симница. Ни тогаш со Риза бевме на пазар во Тетово и поручката со во во се ракавме за село. Кога стигнавме на железничката станција Бадовина, Риза и јас слеговме, но ни пријде Алија и ни рече дека мајорот Џемо порачал да останеме во Бадовина за да ги стреламе комунистите што тие ги спрепувале од тетовското затвор. Џас и Риза се вративме во вошт и откаче го поминавме мостот близу железничката станција Бадовина, возвот застана и нии: Џемо, Алија, Дуло, Риза и јас ги издавивме петмината. Вошт проложи, а нии со затворениците влеговме во атарот жеровјански. Кога дојдовме до шумата, застанавме и Џемо и нареди затворениците фронтално еден до друг завртени со грб кон нас, а нии застанавме зад нив на еден метар и секој од нас зеде на нишан по еден човек. Џемо ни рече дека го пукавме по негова команда. Кога тој винка, нии почивме да пукавме и луѓето паднаа. Кога видовме дека сите се истепани ги фрливме во една дупка и ги покривме со грани. Џемо на еден од убиените му го собеле пуловерот и заминавме".

(Забелешка: За жал, моште тешко би да ги идентификуваме убиените борци кај Лавце и Жеровјане. Во Тетово, во Сујозот на борците, посебно, нема никаква документација за тоа кои се убиените партизани. Истражувањата доа до скромни резултати: врз база на секавањето на Ристо Илиевски, сега чувај во тетовското музеј, поранешен кмет на село Лавце, можевме да го утврдиме само последното: дваја од убиените борци во близината на Лавце биле од село Вратница, тетовско, дваја од Поречје, од селото Кочов(?) и еден од село Блаце, тетовско. Дополнителните истражувања ни помогнаа да го утврдиме идентитетот само на борците Душан Стојановски, од село Вратница член на СКОЈ и Новко Горевиќ, исто така од село Вратница, член на КПЈ, како и тоа дека и стреланите кај Лавце и стреланите кај Вратница биле борци на Првата косовска бригада)."

Имер Весели од село Горно Палчиште го дополни Алија Зибери, кога стана збор за стрелането на затворениците од тетовското затвор кај тетовското село Лавце:

"За време окупацијата, пред ослободувањето, јас и Цавид Јбазим од моето село бевме на пазар во Тетово. Претпредводен со настопината во Горна Чаршија, и во тој момент видовме како четирата полицијаците и Алија Зибери, Абдула Амтини, Риза Рафи и Назиф пеливанот (Назиф Амтини — з.н.) сите од село Горјане, Gos тиварско, спроведувал 14 врзани партизани. Џас и Цав вид се затегивме во нив и тие не зедоа и нас со нив. Ни рекоа:

— Ке одиме преку Шара!

Но што дојдовме близу Лавце споредуме во еден доел каде им нареди на партизаните да се сврат со грб и ги стрелама. За време стрелането дванаца партизани не беа погодени, а беа многу млади и тие почнаа да молат да не ги убишевме. Сите се согласиа да не ги убишевме, само не се согласи Абдула Амтини-Дуло, кој сам и лично со револвер ги уби ..."

Ферми Бајрами од село Горњане пред исследникот на ОЗНА изјави:
"Една ноќ во почетокот на 1945 година дојдева во село Горжане Алија, Нафис и Абдула, кои во тоа време беа илегалци и живееа во шума. Те по насилен пат пре зедоа мене, Ибразим Целини, Цадив Мемети, Рушид Башиди, Јаја Идризи, Етем Нурџа и други и ни рекоа дека ќе одиме за Сува Гората да се бориме со партизаните. Со нив беше и Џемо Хаса од Симница и едно трста други души. Во близината на мостот на река Маздрава, кај село Жеровјане, кај патот Тетово — Гостивар, понастан борба со единици на ЈНА. Сите не што бевме наслила земени избегавме и се вративме домашни. Групата убила тројца војници, а едното што го фатила го стрела на Сува Гората. Сакам да речам дека лично Абдула Амити ми кажа оти кај село Лавце убиле 12 до 14 партизани. Алија ми кажува дека во село Дуф ја фатиле јерката на попот и Абдула, Алија и Назифја обесељени и тоа во нејзиниот двор и се смела со неа..."

Пред Окуружниот суд во Скопје за време на судењето на балистите Алија Зибери, Нафис Амити и Риза Раифи, долгата беше листата од сведоции што ги откриваа едно во друго злосторства на овие бандити. Сведоцитите навистина имаа што да кажат:

Потсетувачките се на времето на албанската окупација Рада Трефиска од село Долно Јеловце, Гостиварско, изјави пред судот:

"Мажот мој кога го убија во воденицата исто е бил присутен и делев ми. Тој од убициите го познава само Ајрула од Градец, Гостиварско, зашто он сам го зел маж ми од воденицата, а другите биле далеку и не можел да ги види. Во 1945 година ранее пролетта јас и Зора Ишлевска одвеземе за село Сенокос и на пат го сретнахме Ајрула, за кого, штом го видов реков дека тој е убицот на маж ми, а Зора исплашена викаше:

— Не е тој, не е тој!

Штом со него застанавме јас го прашав Ајрула да ми каже што го уби мажот ми и дали ми го мајката нив имало нешто да си вркаат. Тој ми рече дека со мажот ми немал ништо, но ми рече дека горжаните сакале да се преселат во Сенокос и дека одната убила таму се што е живо, само таму да нема ниту еден рисјанин..."

GO UBIJA SIN MI

Свештенникот Лазар Максимовски од село Зубовце ја раскажа пред судот само едната од многуте приказни врзани за "горжанската четворка" во чија активност убиството е доминирано.

"На ден 9 ноември 1942 година околу 20 часот јас со жена ми Стефана излеговме во аулата да го наредиме пресето. Бидејќи слушуваше како кучето лае јас остана близу котарот, а жена ми отиде да види што е. Група наоружани луѓе ја изгасна газената ламбичка и ја прашаа каде е мажот й. Таа им рече дека јас сакам во Тетово. Од викањето син ми Јордан излег на чардакот и со револвер "нагант" испукну неколку куршуми за да го спречи фанањето на жена ми. Оружената група одговори со плутун од автомати и пушци и го уби син ми.

Утредната Ристо Димитриевски одел за Гостивар и по пат го сретнах Селим Баба. Тога го прашал Ристоа што е и овој му рекол дека е убиен Јордан, синот на попот Лазар, а Селим одговорил: бил убиен зашто пукак со револвер.

Сакам да знам од каде знал толку рано сабаље Селим дека син ми пукак со револвер, кога тоа не го знаеше дури ни Ристоа.

Искажувањето на Исмаил Мифтари од село Зубовце, само го дополнува во некоп моменти искажувањето на Лазар Максимовски:

"Два-три месеци по убиството на Јордан во село Зубовце, на самото пловиште во Гостивар нисе сретна Абдула Амити-Дуло од село Горжане и ми рече дека можам да му најдам куршуми за револвер "нагант". Јас му рекоа да го видам револверот и тој ми го кажа. Тога беше истот револвер што брат ми уште во бивши Југославија му го продаде на попот Лазар и син му Јордан за 700 динари..."

АГЕНТИ НА ИНФОРМБИРО

Груне Наумовски од село Тумчевиште, Гостиварско, го потврдил пред Советот на Окуружниот суд во Скопје она што претходно го изјави пред исследникот:
— Да ми ја чувате жена ми! — им велеле.
— Грижете се за моите дечиња! — им порачувале.
— Внимавайте на мојата кућа — ће ги задолжеле.

А те како вистински сцилијански мафијаци, побогати за стотина илјади динари, го продолжуваат патот за Гратег. Таму ќе се повтори истата слична, честење, лесни жени, скапи хотели, одбрани јадења и пред нивното полагање — пак нови прилиози! Во Риека — истото.

Кога по три — четири недели ќе се врателе во Тетово, тие веќе биле потешки за неколку стотини илјади динари што за ток време претставувало вистинско богатство. Есента 1948 година Алија Зибери не можел да отпатува во посета на тетовските слаткарни низ Југославија, па го пратил брата си Вађ Исапов. А овој, речиси, скромно:
— Алија не можеше да дојде, па преку мене ве поздравуваа!
И пак по пет или по десет излаждари во цеповите.

ТАРА ВРСКА

Во извештајот на „Њивна Македонија“ од судење на „горјанската група“ во 1952 година во Скопје, му другото, стои:
„Али Зибери и Назиф Амити во 1945 година успеале да ги прикажат од власт своите дотогашни злоностора и да ја избегнат одговорноста, а подоцна пак продолжиле со стариот занаат, но сега во нова форма. Ја замишкувајќи се кај селаните дека имаат врска со органи на власт, а дека можат да им направат какви и да е услуги за кои не биле овластени, земале големи суми пари како мито. На тој начин во 1946 година од Али Демир зеле 40.000 динари, од Зекир Далиш исто толку, од Хамит Давут 45.000 динари, од Месит 40.000 динари, од Илјаз Фотани 45.000 динари и од Исмаиля Садик около 50.000 динари“.}

Но сео ова на четворицата од Горјане им било малку. Те не можеле да се помират со вистината дека во новонастаната ситуација Македонците и Албаници почнуваат да живеат братски, дека почнуваа
нешто крупо и тешко да се корне во дотогашниот начал на живеење и во односите мегу луѓето. Се им се чинело: ќе дојде нашето!

Дојде Резолуцијата на Информбирото, се затегна односите со соседна Албанија, почнаа сериозни инциденти на југословенско-албанската граница и тие мислеа: тоа е тоа! А кога во 1950 година некогашниот балист и злосторник од Јума, Шапи Садику, беше уфрен како диверзант од Албанија во Југославија и ги побара старите пријатели и соработници, четводрцата горјани без размислување му се ставија на располагање.

Со името на Шапи Садику во ова поглавие имаме можность да се срецнеме неколку пати: безобзирен злосторник, убица, кой дури и не трепа кога пуха во невината жрта, тој по ослободувањето на Албанија се вклучи во нејзината разуваначка служба ССП (дали се вклучил веднаш по ослободувањето или се активирал малку подоцна, кога ССП барате туку што го познават теренот во Македонија, се чини, во овој момент и не е важно). Неговата задача била во Македонија да организира шпионска мрежа, која освен што ќе има задача да доставува информација, ќе биле користена за диверзии во одредено време и на одредено место. Алија Зебери, ангажиран и ги притоа своите некогашни соработници, го информирал Садику за бројот на единиците на Народната милиција и ЈНА на границата спрема Албанија, за расположението на албанското население спрема народната власт, го информирал Садику за со што ги интересирало онези кои го испратиле. Диверзантот Шапи Садику еден ден на Алија му дал аванс од 25.000 динари како дел од ветената награда, со задача да го убие Абид Фадија, кој веке бил под сомневање дека може да ја открие шпионската мрежа. Алија Зебери, за кого убивањето човек било рамносливо на убивање обична муве, без двоумење пухал во Фадија.

АПСЕНЕЊЕ

Но припадниците на народната заштита броја открија шпионската мрежа што Шапи Садику почнал да ја формира на теренот на Западна Македонија. Се затвори кругот околу четворицата горјани — за последен пат. И кога сомневањата се потврдиле дефинитивно, начелникот на УДБА во Гостивар Марче Несторовски, еден ден им испрати абер:

— Марко (Елисие Поповски — з.н.) сака да зборува нешто со вас. Кога ќе имате време ќе ви дадам автомобил — одете во Скопје!

Едно саботно есенско претпладне и четворицата со автомобилот и шоферот на УДБА тргна од Гостивар за Скопје. За сего време на патувањето ќе ги гризес некој подмолен црв на сомневање: нешто не е на арно одењево! Абдула — Дуло Ами, таму нееде пред Тетово, ќе го каже гласно тоа што го направува:

— Сопушава лош соен. Не ми се допаѓа ова што одиме во Скопје. Не ќе биде на арно идењево!

Постојано недоурчив, Алија Зебери ќе го откри селеволеверот:

— Да го убие шоферот и преку Сува Гора кон Албанија!

Риза Рафиќ ќе се спротивстава:

— Нема ниту да ни се случи — јас гарантиррам!

Ќе дојдат во Скопје — право во ракетите на УДБА. Без каква и да е спектакуларност, без драматички сцени, рекли се наивно. Малку подоцна сцени ќе направи стариш Дуло. Тој во еден момент на необуденост на стражарот во Истражниот затвор во Скопје, ќе ја скри пратата од својата келија, ќе отвори уште една врата и ќе излезе од Истражниот затвор на Кале, но ќе го фатат на високите виндови. Едноставно, не ќе има храброст да скокне од таква височина…

Окружниот суд во Скопје на 24 април 1952 година беше справедлив: Алија Зебери и Назиф Амити го добија заслуженото: смртна казна, а Риза Рафиќ 15 години строг затвор. И на тројцата не им помогна тоа што повекепати во текст на судењето пред судините молеа за милост и повторуваа едно на исто:

— Нук ди (не знам)!

ЗЛОПОСТРОВСТВО ВО ТЕТОВО

Ситуацијата во оксуриранот дел од Западна Македонија од страна на Италијанците и Албанците од 1941 до 1944 година се менуваше мошне број и мошне
често и током затоа, можеби, тоа даваше могућност за дејствовање на разни банди и бандитички, кои во ове крашке го малтретираха како македонското, така и албанско и турското насеље. Првин Италијанците, од јули 1941 и Италијанците и Албанци, а од 1943 албанските окулорски власти, не само што не се преметуваа решително со ове банди, туку на повеќе начини ја стимулираа нивната активност, зашто тие секогаш можеа да бидат свртени против Народносободителното движење, во што бандитите првојавуваа и најочигледна жестокост и бескрпулозност на која ја нема рамна. Токму поради таквото однос на окулорот спрема грабежите и убиствата на мирното насеље можеше и да се случи запаметеното дотогаш злосторство во Тетово на 7 јуни 1943 година:

Беше убава јунска пок, петде околу полнок. Во семејството на Јордан Кузмановски, сточар од Тетово, се смире: помина уште еден ден, исполнет со подгото- твки за свадбата на јерка му Марица, која во недела требаше да се омажи во Скопје. Беше петок и же- ните, по стариот тетовски обичај, се враќаа од бања. Јордан беше еден од најголемите сточари во Тетово: пасиштата на Турчин беа негови пасишта, на кои тој одгледуваше околу 6.000 овци. Работеше кај него како чобан и Јамит од Тетово. Пет години пред тоа на денешната улица „Мирчев Ачев“ број 62, се досели Синан од село Орашье со своите четири сина: Рефик, Шукрија, Шефкет и Абдула.

Нокта, топла јунска пок ја пресекоа повеќе истрели. Кога соседите истрахаа на улица тие можеше да видат како четворица луѓе на дрвени скали носат нешто. Беше тоа железната каса на Јордан Кузмановски. Они што влегоа со карабинери начувало, на улица светела основно начистената злостраственост во Тетово, направено кога и да е: Веднаш до дворната врата лежеше избоден со ножеви најстариот син на Јордан, Глигор Кузмановски. На чардакот една преку друга лежеше мајката Зора и јерката Марица, заклапани со ножеви и убиени со пушика. А Марица требаше само по 24 часа да го стави на глава свадбеното венче. Во една од собите стекнаше тешко ранет, помалот син Симо, а домаћинот Јордан Кузмановски, тешко ранет збираше душа во дворот. Само најмалите син Кузе го немаше никаде (Кузе Кузмановски единствен од семе- жството во преживеа овој колеж и сега работи како со- ветник во „Макотекс“ во Скопје). Соседите на селска кола го мотарба Јордан Кузмановски и неговите два сина и ги однесоа во болница. Симо умре уште до- дека го префрила во колата, а малку подоцна, на пат за болница, умре и стариот Јордан. Уредента во Скоп- ската болница умре и најстариот син Глигор. Имаше само 24 години.

Во саботата ги погребаа сите петмина. Градот из- лезе, речиси, целот на овој траурен чин, не само за да им одлазе почит на честите граѓани, туку на тој начин да го манифестира незадоволството од ед по- гология терор и зачестените злосторства во градот и околната.

Карабинериите уапсица седумма: синот на Си- нан од село Орашье, Шукрија, (само четири години пред тоа од село за убиство. Сега живее во Истанбул и работи во бродоградилиште под името Јусуф), об- чарот Амит, Метуш од село Слатина и уште некои други. Италијанските власти ладоа на суд двдци, а дру- гие петмина се одметнаа во шума. Метуш од Слатина и не беше осуден, зашто не учествуваше во злосто- сто: тој гаа нок гонел некои галичани што илегално се обидуваше да го минат бугарско-италијанската граница и додека ги увила задоцни за грабежот и злостро- ството. По капитулацијата на Италија, во септември 1943 година, сите овие одметнати Албаници се враќаа во Тетово и пристигнаа кон бандата на Акиф Речани, истата онаа банда што ги запал Мавро и Белици. Тетовчани ги паметат нив и по онаа неприкривана врвца кои со кои во своите куки носеа обрачен носи, пукчишта и хладо од цел Полог и Мавровско. По ослободувањето некои од нив што останаа живи се приклучија кон бандата што ја водеше најстариот син на Синан од Орашье, Рефик и со него живееа по тетов- ски планини илегално се додека преку Кораб, Бис- тра, Караорман, Галичика, Пелистер и Кожуф не по- минаа во Грција и оттама не заминаа за Турција. Со Рефик беше и неговиот 82-годишен татко Синан и не- говите двајца брачка Абдула и Шукрија. Истиот овој
Шукрија Чолак го уби кај Групчики Кирила Герасимовски, есента 1944 година, непосредно пред ослободувањето на Тетово, на најсверски начин, масакрирајќи го притоа.

КОРОЕНОТ НА БАЛИ КОМБТАР

Капитулацијата на Италија во септември 1943 година внесе некои изменјени во корист на разулавениот банди, чие присуство на подрачјето Тетово — Гостивар — Кичево — Дебар и Струга беше застрашуващо. Се што беше профашистичка организација во Албанија за време на италијанската окупија, како „Легалитет“, „Зото“, „Таша“ и, пред се, Националниот фронт на Албанија — Бали комбтар, се стави во служба на Германитите, кои можна брзо и доста ефикасно италијанските војски со свој бали комбтар беше формиран есента 1942 година. Во неговото раководство се најдоа големоскопственки и разноразни реакционери на повеќе начини поврзани со странство. Оваа националистичка организација имаше свои единици во секоја околната и нивната задача, на време, беше борба против опкупаторот, но своето вистинско лице таа го покажа десетина месеци по своето формирање, кога целосно се стави во служба на италијанската солдатска, а во борбата против албанското Народноослободително движење. Организацијата наречена балистичка, засновувајќи го своето учење на потребата од формирање „голема Албанија“, се прошири во Западна Македонија.

Потребно е да се рече: по доаѓањето на Германитите во Албанија, деловите на бивша Југославија што ја беа приклучени, Гестапо веднаш ги стави „под своје“. Тој целосно ја стави под своје и балистичката организација и потоа секогаш ја користеше против народноослободителните движења во Албанија и Македонија. Веќе на 1 октомври 1943 година германски единици и, речиси, сите балистички формации, извршија напад на слободната територија во Западна Македонија. А кога Првата македонско-косовска бригада, пролета 1944 година, се врати на територијата на Западна Македонија, Германците повторно ги активираа балистичките банди против единиците на Народноослободителната војска.

Идеолози на Бали комбтар во Западна Македонија беа муѓе тесно поврзани со опкупаторот и со десничарските кругови во Тирана. Тие не зборувале само за „голема Албанија“. Ове кругови го заплашувале албанското население во Западна Македонија, со комунизмот, користејќи ги притоа најширите пароли на реакцијата против комунистичкото учење. Така зборуваше Ремзи Шакир бег од Струга, така опата Имер Љатифи од Горна Река, така Кадри Сали од Гостивар, така Шаир Камбери од Тетово, така уште многуима. Кои застанаа зад идејата „голема Албанија“, идеја што директно водело кон братоубиствена војна мгура македонското и албанското население, уште повеќе: идеја што не му носеше ништо добро на огромен дел од албанското население ниту во Албанија, ниту во Македонија, ниту на Космет, затоа во нејзиниот корен беше се втегналде и се раширила како метастава фашистичката идеологија, во наши услови, идеологија однапред осудена на неуспех.

Како низ Западна Македонија се ширеше организацијата Бали комбтар?

Ремзи Шакир бег, роден во Битола, син на големотрсивец, инаку за време на окупија жител на Струга, ја дале оваа изјава за тоа како во Струга и Струшко беше формиран Националниот фронт на Албанија:

„Пред крајот на 1943 година дојде во Струга од Тирана Селман Мечо, службенек во едно од министерствата и инспектор на Националниот комитет на Бали комбтар за да формира ваков комитет, чија цел беше формирање на голема Албанија. Тој дојде кај мечо дома во улица „Хоша Мултица“ и таму одржава состанок и прво сепакување за формирање на комитет како во градот, така и комитети во селата . . .

По дадените директиви ми се стави во должност да организирам во градот еден околски поткомитет, во селските општини општински комитети, а во села се обединија, одделно. По една недела ги повикаа повидни жители од сите општини и тие дојдоа во мојата куќа, каде што се нив одржава конференција за формирање на поткомитетот. На конференцијата беа около 80 души, повидни граѓани, и тоа: Шемирович Нацел, Мечо од село Велешта, Аслан Хусреф од село Велешта, Сев
Винча од село Велешта, Бедин Коба од село Велешта и др. Од село Ливада беше Азис Положани, од село Биљов Абдуг Али, од село Делогожда Черек Положани, Шериф Сапри и други, од село Коропишта беа Мехти Зебер, Езес и други, Абди Мена, Ежун Сахин, Хасан Иса, брат му Шаин и други од село Милоследжа исто така беше на конференцијата од село Фра гова беше Цело Фрагова-Пошка, од село Татешки беше Абдула Дика со неколку другарии, од село Радолишта беше кметот Арис Лена, Мустафа Мерко и неколку други луѓе, чии имиња не ги знам. На конференцијата решивме да влеземе во тој комитет како и тоа да се изврши масово мобилизирање и вооружување на шиптарската маса, т. е. да се создаде една народна регуларна војска. Вооружувањето на војската беше врз оваа основа: секој што е способен за оружје самiot да се снабди, и тоа задолжително.

Искрата на војската, која беше постојано под оружје, ја врше комитетот за искрата. Храната се собираше од народот. Комитетот не се реализира по-ради несогласноста на некои општини, но народот го мобилизираше како и пред обидот да формираме комитет: им се јавуваше на повидните места од селата и тие одеа во потера...

ВО ПОТЕР А ПО ПАРТИЗАНИ

Исто така веднаш по Националниот комитет на Бали комбат државата сама организираедна друга организација под име „Херој офицер” и таа беше предводена од лица што заземаа одредени функции во организацијата Бали комбат. Во Струга и околноста како водачи беа следниве лица: Бекир ага, мајор во албанската војска, загинат во Малесија пред крајот на војната, Назим Татешки од село Долно Татешки, капетан во албанската војска, Хусни Дема од Дебар, Фанти Довбовијани од село Добовијани и Шериф Ибраим ага, од Струга, поручник во албанската војска. Сите овие штото ќе слушнеа дека некаде се појавиле партизаните, веднаш одеа по селата, ги мобилираа селаните и организираа потери против борците на Народноослободителната војска".

И понатаму:

„Втората приршенска лита имаше за цел да создаде голема Албанија со Косово, т.е. се мисле дека е невозможно да се создаде голема Албанија без Косово. Целата наша активност би била утопија ако не се присоединеше и Косово, што иначе албанското народ ќе умре од глад. За организация на таа лига дојде од Тирана во 1942 година, не се секавам точно во кој месец, Ментор Чоку, службеник во Министерството за пропаганда и пратеник за Преспанската околија, иначе роден во Охрид, а албански државјани. Тој требаше да не организира и ние да земеме учество во таа Втора приршенска лига, на која требаше да се реши Косово, Дебар, Гостивар, Тетово, Киечово и Струга да влезат во рамките на голема Албанија. На конференцијата што се одржа во цамијата имаше делегати од сите села, и тоа главно повидните луѓе. Исто така на таа конференција решивме да се испрати еден делегат во Призрен, кој ќе не застапува на Втората приршенска лига. Селаните решиви да се испрати брат ми Азми бег, но бидејќи беше голема зима, тој не се согласи и го испративме внуку ми Ментор Чоку. По пропагандниот говор што го одржа, Ментор Чоку направи еден список што го потписивме сите и со кој дадовме согласност дека ќе работиме во Лигата. Јас лично го потписвав списокот, а исто така и другите, освен делегатите од селата Делогожда и Поум, кои не се потпишваа.

Второто собране го одржувме во зимата 1943 година. Повикале луѓе од секоја општина, само Албани, и тоа по тројца делегати. Собранието го одржувме во кафената на Али Иим, кафедрица од Струга, спроти споменицот. На него присуствуваа заменикот на околнското началик, секретарот Пандил Цака, кој и ќе прочита наредбата, собрането да избере еден делегат, кој ќе замина во Призрен и ќе го преставува на Антисловенскиот конгрес што се држеше таму. Делегатите го предложија Азми бег, но тој не можеше да оди, што беше зима, таа на кандидатската листа остана дванаесет годиш: Риза Дрини и Ментор Чоку. Ментор доби седумнаесет гласа, а Риза Дрини само седум. Како делегати на тоа собрание беа: од Велешта: Сеф Винца, Бедин Коба и Халил Кица, од село Ли-
МЕ ПОСТАВИ ЏЕМО

Така Ремзи Шакир бег, за формирането на балисчките комитети во Струга и за начинот на кој тие беа формирани. Оцата, пак, Имер Љатифи ги проповедаше идеите за „голема Албанија” во триаголникот Гостивар—Кичево—Дебар, во Горна и Долна Река, каде што дејствуваа по зло надалеку познатите банди на Џемо, Акиф Речани, Мефанд“) и Мустафа Триша. Пренесувајќи одломка од записникот на неговото судење, се кажува дека, не можеме да ја откривеме во целина неговата вистинска улога, зашто не само тој, туку многумина идеози на Бали комбат како такта на своите судења ги одирира, одржување и непризнавањето, и на најординарните вистини, а да не зборуваме за некои детали. Притоа, се разбира, молењето за милост секогаш беше присутно. Јасно е дека тоа не можеше да ја сокриве нивната вистинска улога во овој обид да се свртат против интересите на својот сопствен народ и против интересите на народот со кој под исто небо и на задедничко парче земја живеат со векови, ниту пак да ја намали својата вина.

НЕ БЕВ НЕЗАИТЕРЕСИРАН

— Вашите опити генерализираш?

— Има речиси триесет години како сум непре- кинато оца во село Врбјани, Селце, Волковија, Врбен, Ничир и Бродец. За време на стара Југославија си ја следеш службата и земјоделството. На изборите секоаша бев на листата на владата. По капитулацијата на стара Југославија, кога дојдоа Таланите, за целото време додека не капитулираа не се занимаваше со нишколи политика.

— Кога зедовте активно учество во политичкиот живот?

— По капитулацијата на Италија, кога се формира балисчиката власт и кога Џемо ја презеде властата и почна да го организира народот за борба против партизанското дишеве, јас се уште не бев активизиран. Тогаш командаант на балисчиите за Горна Река беше Зито Мураре, од моето село. Јас не можам да кажам дека не бев заинтересиран. Се што бараш Зито, Ејкум, Мустафа и Џемо, како опции, пари, храна и други работи потребни за балисчката војска, јас родово давав.

— Кога станавте претседател на Комитет на Бали комбат?

— Дури есента 1944 година. Шест недели пред ослободувањето станав претседател на Националниот комитет на Бали комбат.

— Кој ве постави?

— Лично јас дојдов со два-тројца селани кај Џемо и тој ме постави за претседател и ме задолжи да формирам национален комитет на Бали комбат за Горна Река. Јас доброволно станав на таа должност, а исто така и доброволно се одреков од платата, што ми следуваш како месечна награда, во интерес на касата на Комитетот.

— Каква беше програмата на Националниот комитет и бали ли ве беше познати?

— Програмата на Комитетот ми беше многу арно познати и таа се состоеше во следното: прво, вооружување и мобилизирање на шпткарската маса за борба против партизанското дишеве; второ, преку борба да создадеме голема Албанија со новите краишта — Струга, Дебар, Кичево, Гостивар, Тетово и Косово, се до Бакарно Гумно и Сачак; трето, да се собираат материјални средства за оружување на балисчиките сили како и за купување оружје за нивно вооружување и друго.

— Кога се вративте од кај Џемо што му рековте на народот?
— Штот се врати од кај Цемо од Гостивар, ко собирал народот во село Триница кај општината, ко собирал народот од сите села од Горна Река и му реков дека Цемо месе области мене и Мустафа Триница, во коо Цемо имаше голема доверба, да организираме комитет. Поради тоа јас исто им ја кажав и наредбата на Цемо, Мустафа да стане командант на балистичките сили од Горна Река и јас да бидам нешто како политичка личност и тогаш народот се сложи со таа наредба на Цемо.

— Како ја организирате Комитетот?
— На тој состанок избравме 17 члена од цела Горна Река, кои беа како раководно тело во Комитетот.
— Кои беа тие лица?
— Во комитетот влегаа: Нијази Фејзула од Врбен, Рустем Хасани од Б bordel, Саво Садику од Бродац, Идрис од село Никшиќо, Рихан топалот од село Ничупер, Ахмет и Сефер Бартијари од село Рибница, Ришет воденичарот од село Грекај, Акиф исто така од село Грекај, Ислям од село Никишиќо, Шерфет Сакун од село Танушане и неговиот соселанец Ислям Хасину. Секретар и благојник на комитетот бееше Идрис Сали од Жировница, негов заменик бееше Кадри Чуши, исто така од Жировница, потоа од Врбјани бееше Рахман Селман, од Сенце бееше Патрик, од Болетен бееше Оламан Ханза и од Болковија бееше Фета Дестани.

НАРЕДБИ НА КОМИТЕТОТ

— Каква беше задачата на членовите на Комитетот?
— Тие беа членови на Комитетот на Бали комитет за Горна Река на кој јас бев претседател, а тие имаше задолжени со клетовите во своите села да организираат комитети на оваа организација.
— Какви наредби како претседател им дававте на селските комитети?
— Наредбите беа следни: секоја лице кое е од на пазар и тера дрва, што или како оди само на пазар во Гостивар, да плати по 25 леви такса во корист на Комитетот. За таа цел беа поставени и џандари по раскрсниците и пролазните пунктови, кои ја врше таа работа, а особено во пазарните и празничните денови. Бидејќи овој прихот беше многу мал и не можеше да се задоволи на потребите, решил, во согласност со другите членови на Комитетот, да се оданошуваат и селата за да се зајакнат финансите. Оваа одлука ја доставихме и до селските комитети и тие ја реализираа и ја береа сумата по куќи и ми ги носеа парите во Триница од каде што јас ги исплатив балисистите на Мустафа што тај ги држеше во Триница под плато. Потоа во согласност со Мустафа, доедов наведоа нарадба до селските комитети и клетовите: секое лице што е способно за оружје да купу пушика и фишици, има да биде земено на строга одговорност, а особено од Мустафа. Овие овие наредби ги давав наредби до селските комитети и клетови да ги мобилизираат народот кога ќе се појават партизаните и да организираат по нив потери. Луѓе во тие потери учествуваа како коза — некои имаше триесет до четириесет души, а некои и повеќе, според потребата.

МОЛАМ ЗА МИЛОСТ

Кој би вршеше контрола?
— Целата контрола ја вршеше преку Мустафа Цемо, командаот на Цемо, а неколку пати ми дојде во контрола и Акиф од село Речане.
— Во каква родбинска врска сте со Мустафа Цемо?
— Мајка ми на Мустафа ми е сестра. Значи, јас сум му тетин.
— Како стоеше со Мустафа?
— Стев добро и како роднина, а и политички се согласувавме.
— Барате ли од некои лица да купат пушика и фишици?
— Да, имам барано, а имам давано наредби до селските одбори на комитетот, сите селади да се наборат, еден со друг и да се помагаат, кој има повеќе фишици да му даде на него што нема или да купи и така секој да биде добро вооружен. Со парите што ги добив првои пат купув седум до осум пушици и
ЗЛОПОСТРВАТА НА БАНДАТА НА РЕЧАНИ

Љатифи морално и материјално помагаше се што се крене и влезе во балистичките банди на подрачјето од Горна Река. Тој агитираше меѓу населението, но, иницираше акции. Според тоа, тој е еден од идејните поттикнувања на се она што овие банди заслепени од можноста да грабаат и убијаат, ќе го прават до денот на нивното целосно разбиране. Акиф Речани беше милиен на Имер Љатифи. Истинот оној Акиф и истата онаа негова банди до заби вооружени стотина убици и пљачкаши, за кој Авакум Андреевски од село Беличица ќе го изјави следново:

"Во месец јули 1944 година, точен ден не патев, во нашето село влезе четата на Акиф Речанин и пошто го опколил селото, тој лично ги собра своите селани што беа дома, а Гаврил (Сотировски, селскиот ком - з. н.) беше се скрил и пошто му изврши претрес го најдоа, го измлата кои купаа и го зеде Акиф во Трница. Тогаш ми поведе и мене и не сака да ви каме:

— Дав живее Албанија и Германија!

И дури потоа ми пуштија, а Гаврил го затворија одмаа. Акиф ми нареди да му јавам на Цветко Метаишки да се јави одма во Трница, каде четата на Акиф ќе го чека.

Кога се вратив во селото му јавив на Цветка и тој отиде во Трница и после ни Гаврил, ни Цветко не се вратив, оти истиот ден пред четата да се крене за Гостива, ги беше извадиле и дважата зад општината трница на сред државното ќаде ги стрелале".

Беличица за секогаш ќе го запамети Акиф Речани и неговата банда. Тој на неколкупати ќе влезе во ова село и секогаш зад себе ќе остави крвава трага. Но она што се случи на 19 септември 1944 година, го надминува се она што може да се смести во рамките на една здрава фантизија. Откако по неколкучасовна борба балистите на Речани го разбија слабо вооружениот Трет партизански тетовски одред, повеќе од пет пати помогнато били започнаа вистинска крвава оргија.

БЕЛИЧИЦА ВО ПЛАМЕН

Нешто Марковски, еден од преживеалите борци на Одродот, во книгата секавања „Беличица во пламен”, запиш: "Штом видоа дека нема веќе отпор, како гладни хиени фашисти се устремија кон селото, кон селаните и загинатите борци. Нивното водач Акиф Речанин, изкачен врз купот јубре што се наоѓаше среде Горното Маало, со кренати раце гласно извикуваше: „Ска мал Беличица!“ (Ја нема повеќе Беличица). A потоа, невеќе што батаијата почна да се покажува во својата вистинска лика. Ги започнаа своите орги врз мртвите и бессонниците. Почнаа да ги палат селските куќи.

Загинатите партизани ги обезличуваа со камења и ножеви, им ги вадеа забите, ги претресуваа и им ги одземаа личните предмети, пукак со огне оружје во мртвите тела и им ја собираха облеката за да однесат „воен трофеj”. A со неколку немачки тешко рацети и неподвижни, што уште не беа поддлажнати на смртоносните истрели, посебно се „пресметаа”.

Мураат Бафтијари, најпрв го газев и плукава, скока врз него, го удираа со камења, потоа со ножеви му сечеа делови од телото и најпосле во веќе мртвото тело истрељаа стотици курици. Борче Кочовски се обидув да го доброволат за да им каже некои важ-
ни информация. На сите пуштања молчеше, а потоа гласно им рече: 

„Зарем не гледате, ене погледайте, ене го денот, близку е кога на сите вам ќе ви суди народниот суд. Пресудата ѕвезда ви е изречена — смрт“. И межу запа- метените балисти гласно извика: 

— Да живее слободна Македонија! Да живее сло- 
bodna Југославија! 

Веднаш го застрелаа, а потоа со камена му ја обезлицила главата. 

Саво Тасевски, ранет, но се уште жив, го фрилиа во огнот на една запалена кука и уште пуккаа врз него. Сиот во пламен и со тешки изгоретни излезе од огнот, но по неколку часа почина.

Потем разулавените балисти влегаа во куките, бизмилосно ги убиваа беспромонитите жени и деца и ги палеа нивните домови. Го почнаа она за кое дојдоа — да го уништат селото.

Една по една кука вивнуваа во оган. 

Беличица беше во пламен. 

Со селото гореа и неговите жители: 

Старата болна Лиска Јовановска балистата ја застрелаа в кревет. Четирисетседумгодишната Ана Бибовска се обиде да побегне, но не успее. Ја вратиа во нејзината кука и туква ѝ убиваа заедно со Параскева Брајковска, а потем и двете ги фрилиа во куката што веднаш ја запалила.

Калифа Јовановска најубавата девојка во Беличица, но истовремено многу активен и храбар комунист, пред впернетите пушки прокосимо навести на балистите: „Кривини сте вие, но вашот живот е кра- ток. Има кој да ја одмазди!“ Загина со крената глава, како вистински револуционер, извикувајќи: „Смрт на фашизмот — слобода на народот!“

**ЖИВИ ИЗГОРЕНИ**

Анестија Богуческа и Наталија Богуческа, свек- врва и снага, долго им се противставувале на балистите, заштитувалки ги трите малолетни деца. И двете за- гиннаа една крај другата. Тоа им беше малку на балистите, па мртвото тело на Анестија дури го набија на колец.

Старата Сара Богуческа се обиде своите две днев- чики, двете мошни млади и храбри скоевки, Ценија и Грозда Богучески, да ги засоли во плавната. Но и туква ги пронabajoа, ја запалила плавната и десетина балисти непрекинато пукнаа, сега година, плавната сосе- ма не изгоре, во неа и Сара, Ценија и Грозда.

И Соломија Јовановска ја снајде истата судби- на — изгоре во запалена плавна. Таа пред това некол- купати се во изгоретни по снагата излегувала од огнот, но балистите пак ја фрале во пламенот. Мај- ката и синот, Лена и Тодор Гручиовски, исто така северски ги убиваа и ги фрилиа да изгорат во огнот на запалената стара трошна кука."".

Па сепак, центри на балистичкото движење во Западна Македонија не беа Горна Река и Струга. Цен- три беа Тетово и Гостivar. А једен од највидните не- гови претставници — Кадри Сали од Гостivar, адвува- но со сомнителна диплома, кој за време на стара Југо- славија постојано беше во врска со срските нача- нии и ниен близок соработник. Како двукот негово- вата цел беше соема определена: што повеќе судските процеси за да може да го извлече и последниот динар од и така сиромашниот селанец. Расправјата межу се- лата Чегрane и Корито около селските ливади, тој ја поттикнувааше цела 15 години и не се ни обиде да ја заврши, иако селски глави во расправјата пagaа како лубеници и од едното и од другото село, додека тој ги ставава во чекмете златните наполеони. Патем, тој беше и пратеник во Парламентот на Стојадинов и соработник на Цветков и Мачек. Се разбира, тоа не му пречеше само за 24 часа да го сври куркут и сега да проповеда произвршуване на Албанија во не- зините „природни етнички, политички и географски граници“, што ќе рече да ја проповеда идејата за „го- лема“ Албанија, во чиј состав ќе влезат Космет и За- падна Македонија.

**СЕКРЕТАР НА ФАШИСТИЧКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ГОСТИVAR**

Образложувајќи ја смртната пресуда на Кадри Сали, изречена на 30 мај 1945 година од Военото суд- ски совет при Военото подрачје во Тетово (прегледа-
тетол на Советот — Томо Софрониевски, а јавен обвинител Коци Туловски), агенцијата Тануит во својот коментар объявен и во „Нова Македонија“ на 3 јули 1945 година, соштевувале: „Македонскиот и албанскиот народ во својата историја досега не знајат за слобода. За да бидат њуке постепено потиснати и фрлени во едно тешко и безисходно ропство, тие беа нааскучени еден против друг за мегусобно уништување. Тоа беше лесно зашто во реалните на единот и другиот народ се навоа туку кои од себични интереси се ставаа во служба на Турците, големобугарите и големобралци. Заедно со нив тие во деа безпосредна борба против братството и единство тоа на двата народа. Оваа предвоевенска политика на непријателите зема најсилен замах во текот на трипо годишната тешка и за овој крај суровата окупација. Во тие тешки денови на сулзна и испитанија, палски и убиства, една од најглавните улоги во соработувањето со окупаторот пријава Кадри Сали и Шаин Камбери..."

Дејноста на Сали Кадри за време на окупацијата е дејност на еден народен злоглеец, на еден народен непријател. Уште со идното на окупаторите тој се стави во нивна служба. До тогаш мирниот албански селанин, кој во првите денови на пролета 1941 година го работеше своето поле, лажач од Кадрија се обратил од својот мирен живот и се насучува против македонското население. Тој го остави своето поле и своето стадо и со пушки во рака започнал да го плочка мирното македонско население. Кадри како претседател на гостиварска општина, како секретар на месната организации на фашистичката партија, работи како непријател на поштено македонско население“.

Она што Сали Кадри беше во Гостивар Шаин Камбери беше во Тетово: приврзенник на идејата за „голема Албанија“, десна рака на германското окупатор, поттикнува на идејата за формирање балцички единици. Селман Шаин Усеин од Тетово (осуден на смрт со стрељане на 15 февруари 1946 година во Тетово), мажор во војската што ја формира тетовскиот егзекутивен комитет, човекот што со имашер лично стрељан во Младен Симовски, Андреја Ристовски и Срентен Теофиловци, заробени борци на Третиот тетовски партизански одред во Беличица, изнесен на стрељане во тетовската црква Свети Никола на 21 септември 1944 година, значи, Селман Шаин Усеин вака зборуваше за формирањето на националните комитети на Бали комбат во Тетово и за нивните задачи:“

КОМИТЕТИТЕ ВО ТЕТОВО

„Комитетите во Тетово почнуваат да се формираат после капитулацијата на Италија. По капитулацијата на Италија во Тирана немаше влада. Дојде наредба секои град да организира комитети кои ќе ги вршат сите работи. Тие комитети се викаа егзекутивни комитети. Како прв комитет во Тетово беше формиран од следните лица: Фети Селинцица, Шаин Камбери, Менду Мустафа бег и Усеин Дерала бег.

На еден скоп во општината од народот беа избрани горните лица како најпопуларни и највидни. После една недела беше пак свирана конференција на чаршијата на која се реши да се комитетот пополну уште со две лица и тогаш влегов во Комитетот ја, Селман Шаин, и влезе Рецеп Ахи Ферат. Решено беше да се комитетот состави секој ден. Комитетот ја имаше целата власт во свои рацете, он беше наредбодавна власт, што наредеше тој на префектурата, на жандармеријата и на сите други работи, сем на финансите, каде немаше право да се меша, тоа тие и го работаш. Това го знал од тучка што на првот сеностан Фети Селинцица ни го прочита законот.

Како поводом законот немаше право да се мешаш во финансите, како најпрво ние требаше да решимо како ќе се одржава материјално компетит. Фети Селинцица и Шаин Камбери беше за това дека се зберат пари како помош од народот, а ја, Менду бег и Рецеп, бевме за да се стави такса од работа и да се постави еден за благајник. Нашот предлог не го приема и остана да се бере помош како после го вршеше.

Комитетите имаа за задача да ја држат власт во новите услови, а чим ќе се организира влада во Тирана истите ќе добијат напастивања од таму. Целата власт беше во рацете на комитетите. Комитетите требаше да ја учврстят власт, да ја увеличат жандармеријата, да собираат војска што ќе ја бранеше од
Упадот на Бугарите од кај Групчики, или од партизаните и да ги штити интересите на Албанците тук. Главна цел на комитетите беше да ги припојат овие краеви кон Албанија и тие да останат албански.

Членови на другиот комитет беа: Али Раиф, Абас Мејдли, Мимир Тршани, Џакуп Адилче и Исмаил Емини. Овој комитет работеше месец и пол ден и збираше пари. Овој комитет избра четири лица кои ќе бидат претставени на Тетово во Тирани, при избирането на владата. Се избраа следните: Абас Мејдли, Шериф Мина, Усени Дерала бег и Чапши Али. После нивното враќање од Тирани комитетот се преформира и место Тршани дојде Шаиќ Камбери, како претседател.

Членови на третиот комитет беа: Шаиќ Камбери, Наебедин Бесими, Џусуф Јаја, Али Раиф и Исмаил Желина. Прва работа на овај комитет беше да организира војска преку мобилизација на народот кој ќе го држи редот во градот, ќе го брани Тетово од партизаните и ќе ги гони партизаните свегде каде што може..."

Од изјавата може да се забележи дека составот на комитетите во Тетово се менува, но не и Шаиќ Камбери. Тогаш, освен во вториот комитет, чиј век на рако во дена не е подолг од шест недели, е присутен секогаш и секаде.

ОРУДИЕ НА РЕАКЦИЈАТА

„Танжуг“, меѓу другото, се задржа и на еден дел од активноста на Камбери, кога веке Германците го напуштија Тетово.

„Шаиќ Камбери е уште подрзок. Тој после истерување на Германците од Тетово издава лист, „Зони и Шарит“ каде со своето пишување и со давање на листи на некои убиени Албаници од туги на македонскиот народ војски, го наелектризирал албанското население баш во време кога е целата власт во рацете на неодговорните. Се убиваат невни граѓани на сред Тетово, по негова иницијатива се убиваат партизаните без крупни во борбата во село Беличица. Шаиќ Камбери е тој кој ги збира Албанците и присилно ги праќа во CC дивизијата „Скендер бег“, кои изигнаа во Србија, а нивните мајки и ден денешен не знаат ништо за своите синови. Тие што не отидаа Камбери ги уапси и ги предаа на СС одредите и на жандармеријата со кои активно работеше. По негова иницијатива се апсат антивојници, по негови инструкции, како некогашен соработник на Народноослободителното движење и познавајќи ги методите на борбата, полицијата успева остро заедно со балистите да ги откриве во редовите на самите Албаници, присталиците на Народноослободителното движење и да ги уапси”.

И Сали Кадри и Шаиќ Камбери имаат многу нешто заедничко. Во Танжуговото извештај од Тетово, еден од првите, ако не и прв новински агенцијски извештај што е испратен од овој град, стои тоа дека „Кадри Сали и Шаиќ Камбери заедно со Лек Мацин, ја играат најважната улога во борбата против Двигуњето. Тие со парите собрани од богатите трговци во Тетово и Гостивар и со помошта на италианските пари успеваат да го поколебаат Џемо Симица, да го одвојат од Движењето и да го стават во полна служба на окупаторот. Така Џемо Симица станува нивно оружје во непоштедната борба против Народноослободителното движење.

Наврзувајќи се на оваа, не можеме да не одговориме дека постои многу одлична верска активност на фашистите. Двигуњето зима се поголем замав. Кадрија е оној кој го подбуши Џема заедно со фашистите да сее смрт во Мраворско и да ги опустоши селата Лунови и Никифоро. Кадрија е тој кој со своите помошници го рушери селото Туровиште, ја рушеш црквата и на местото каде беше селото пак се менува, а селаните од нивните домови ги растрваат по разни села.

ЗАЕДНИЧКА И ПЛАНСКА АКТИВНОСТ

Кадри Сали како претседател на Гостишаровската општина и Шаиќ Камбер како претседател на големо-албанскиот комитет во Тетово за време на целата окупација се неразделни и целата работа ја спровежуват планирани и во мегуесен согласие. Како депутати во фашистката корпорација во Тирани тие со полна
покрепа на италијанската фашистичка власт се борат активно против Народноослободителното движење во Албанија, кое зима се помасовен карактер и во кое е ангажирало се што е поштено во Албанија.

Цафер Дева и другите предатели на албанското народ се чести гости на Кадри, тие се најдеалната врска на Кадри Сали со водачите на фронте од Љума и Кукас, кои со поткрепа на балистичките и фашистите угашаат во земите албански и македонски села и планината стока, уцелуваат и убиваат селани. Меѓу тие водачи е и Муarem Бајрактари, водач на балистиката, со кои Кадри ги деци богатите планини.

Фашистичка Италија се распаѓа. Во Гостивар остана само настините за Дуч и декретите за виештаКат со кои ги поставуваат народните предатели на служба. Кадри и Шап остана на целило, но малку тоа траеше. Нивниот покровител Цафер Дева ги повика во Призрен каде создаваат II лига и на истата ја прокламуваат неразрушувањата поврзаност со хитлерова Германија и ги ставаат сите сили во нејзина служба за уништувањето на Народноослободителното движење. Се враќаат во Полог во времето кога нашиот со слава овенашени бригади се во Кичево, кое е ослободено. Тие се духовните подбудување, тие се кои ги ставајќи сите сили на балистиката во служба на Германците и кои во две офанзиви на Кичево посаоа смрт во свој крај. Безброj села во Копачка, во Дебарце и во Извор го долаат своето уништивење на овие двајца непријатели на албанскиот и македонскиот народ. Безброj се жртвите, како море се слезите на маjkите и жените пролеши од теророт што овие двајца го вршеа над македонското население".

КАЗНИ

Сметките на националниот фронт на Албанија Бали комбата да формира „Голема Албанија“ наспроти елементарните историски вистини беа правени вистини без крчмарот. Таа докраj вештачка градба не можеше да се одржи и покраj страхотна денационализаторска претходна што ја провладува забрватите фашисти и реакционери од Тирана. Само како информација за помалку упатените: албанските власти во окупираните подрачја забрануваат употреба на аквама и да е други јазики освен албанскиот. Дури и телефонските разговори можеа и мораа да се вршат само на албански. Во училиштата, се разбира, можеше да се учи само на албански. Во јавните служби можеа да бил вклучени само службеници што го знаеаја албанскиот јазик. Подоцна, во овие служби можеа да се вработат исклучиво и само Албаници. Сите имиња и презимиња на неалбанското население мораа да доjбваат албанска форма.

Како резултат на ваквата политика почна миграцијата на македонското население од Западна Македонија, миграција што албанските власти ја пречакаа со задоволство и расширен рацел. Се разбира, тие дури и тоа поттикнуваа иселувањето на Македонците и на повеќе начини го стимулираа. Страхотниот терор на балистичките банди беше една од формите преку кои македонското население, буквално, беше принудувано да ги напушти родните огништа што се две векови ги одржуваа во овие делови од Македонија.

Единиците на Народноослободителното движење, таа некаќе кои краjот на летото и почетокот на есента 1944 година, се вовеаќи ги разбија балистичките банди. Поразот беше толку жесток што само поединци и неколку малгрупи успеа да се сокриjат во планините и по нив да талкаат неколку месеци, обидуваjќи се да ги напуштат подрачието каде што ги извалкаа рацете и совеста со грабежи, силувања и убиства. Направено. Некого порано, некого подоцна, но секогаш справедливо, сите нив ги стигна заслужениот казна.
ПОСЛЕДНИОТ ПОРАЗ
Уште рано изурина соцето најуваваше топол, речиси, летен ден. А беше 28 мај, понеделник, 1945 година. Веќе неколку дена, индиректно, преку своите коментари „Nova Македонија“ го најуваваше судењето на обласниот директор на Скопската област, докторот по правни науки, Димитар Раев, кметот на Скопје. Спирко Китичев, инженерот Димитар Чкатров и началиникот на Радио Скопје од јуни 1942 година до 1944, Димитар Гузелов. И со секој коментар интересирањето на граѓаните растеше се повеќе и повеќе. Вепе разбирливо: стануваат збор за највисокиот претставник на бугарската окупаторска фашистичка власт во Македонија (Раев) и за Македонци, кои најдоредно се ставија во служба на окупаторот — Китичев, Чкатров и Гузелов, афирматори на бугарската кауза, што ке рече, луге коли сметаа дека со окупацијата се оствари „вечовниот сон“ на Македонците да се обединат со „мајка Бугарија“. Токму во таа смисла и беше ориентирана, главно, нивната активност, како и активноста на нивните истомисленици, во текот на четрисетмесечната окупација на Македонија.

Како и за време на судењето на груповите началиници и агенти на бугарската окупаторска полиција Љубомир Јорданов, Христо Стоилов, Борис Жуков и Константин Балкански, на 17 јануари 1942 година, и овој пат свечената сала на Офицерскиот дом во Скопје беше исполнета до последното место. И понатаму: балконот на салата, ходниците околу неа, широките скали — насекаде стотици и стотици љубители, но не само тоа: насекаде стотици и стотици мажи и жени
со црна на себе, знак на жалост за некој близок, можеби, син, можеби керка. Видејки судењето беше явно, тие го исполнива секое слободно место во салата уште пред 9 часот, очекувајќи со нетрпение и со некоја чудна возбуда да почне судењето. Они, пак, што дојдоа малку подоцина мораа да се задоволат со следењето на судскиот процес преку звучниците, инсталирани на сите страни на големиот скопски плоштад.

ДА ЖИВЕЕ НАРОДНИОТ СУД!

Точно во 9 часот влегуваат во судската сала членовите на Вишнот воен суд: полковник Тодор Свездин, полковник Панче Неделковски, мајорот Киро Платник, мајорите Тојко Стевковски и Алеоко Гавриловски, а веднаш по нив народниот обвинител Александар Христов и записничарот Драгољуб Серапимов. По службена должност бранител на обвинителите е Димитар Митрев.

Сите стануваат на нозе. Извикуваат:
— Да живее Народниот суд!

Извikuвањето се проширува и надвор. Паролата ја прифаќаат сите. И ја допнунуваат со нови извikuвања:
— Смрт на народните непријатели!

Претседателот на судот, полковникот Свездин ги смирува присутните. Тој ја повторува молбата неколку пати, сè дотогаш додека во салата не останува да трепери само шепотенето на дугоето и да се слуша нивното притисано дишане. А потоа за миг сè смирува сè. ги внесуваат обвинителите Димитар Раев, Спиров Китичев, д-р Благој Панчев, Димитар Чкатров, Димитар Гузелов, д-р Панагор Хитров, Азиз Ибраим, Захари Иванов и Никола Икономов.

Молчењето трае само неколку моменти. И потоа наеднаш, како експозиција што првија зафаќа салата, а потоа се шире надвор, по ходнишите, низ плоштадот, чиниџиш: низ целиот град, низ целата што току ослободена Македонија:
— Смрт! Смрт!

А кога повторно се смируваат присутните, јавниот обвинител на Македонија, Александар — Цанко Христов, го чита обвинението. Тој, меѓу другото, истакнува:

ДИРЕКТНО VO СЛУЖБА НА ОКУПАТОРОТ

„ Во сите земји поробени од фашистичките завојувачи, се најдоа такви реакционерни противнародни елементи кои издавајќи ги интересите на својот народ директно му служеа на оккупаторот во сега негова злочинска политика.

Како што беше това случај и каде другите братски народи на Југославија, исто и во Македонија уште од првот ден на окупацијата, еден дел од однародената интелигенција испелата се стави во отворена служба на оккупаторот. Другиот дел на таја однародена интелигенција, потполно стоејќи на линијата на фашистичките завоеватели, одобрувајќи и земајќи директно участие при организирањето на масовни убиства и палежи, се опитуваше да остане некомпромитирана не земајќи непосредено участие на властта на оккупаторот.

Целата и на едните и на другите беше истоветна со целите на оккупаторот, а имено: подложувајќи ги народите под средновековно национално ропство и безочна експлоатација, вечно да е одржат фашистичката власт, макар и по цена на физичкото истребување на својте властни народи.

Дури српскиот народ имаше најголеми издадици во лицето на Лјотик, Недиќ и бандитот Дражко Михайлovidik, хрватскиот во лицето на Павелик и реакционерното водство на СХС — околу председателот Мачек, словенчеков во лицето на Рупник, дотогаш во Македонија најверни свој сооработници во борбата против нашиот народ оккупаторот имаше во лицето на Китичев, Чкатров, Гузелов и други. Работејќи против интересите на македонскиот народ, против неговата NO борба, тие преку својата квислинска политика настојаја да ги разјединат народните маси и да ги фрлат во братоубилачки борби.
Во одговор на злочините и зверствата на окупаторите, македонското народ заедно со другите народи на Југославија, следвајки го гласот на славната Комунistica партија, смело влезе во геројската НО борба.

Во својот бес, фашистичкиот окупатор, директно помаган од домашните издацини, е покри целата земја со бесилки и машилини, каде јунашки изгиннаа најдобриот народни синови како Страшо Пинџур, Мирче Ачев, Цветан Димов, Кузман Јосифовски, Перша Савелик, син на братската црногорски народ и безброj знаjни и незнajни борци за народно право. Со разгруjнето и развитието на НО борба во Македонија окупаторите потпомогнати од своите слуги заведоа во 1943 и 1944 година крвав терор према масовните убиjства и стрелjанjата без суд, разни палежки и грабежи према масовните интернациjни.

Статистиката на уште недополнетите утврдени злочинства во нашата земја по време на окупациjата говори дека се угубени без суд 373 луѓе, на смрт се осуđени 240 антифашисти и борци за слобода на своjот народ, забележани се грабежи на народна имовина во 19.133 случаjа, интернациjни и испраjкаj на принудителна работа во 10.626 случаjа, силованиjа и деjворираj во 466 случаj и многу илjади апсена.

Во името на тиjа скапи jртви коj ги ваде своите млади животи во борбата против фашистичките окупатори, во името на маjките коj ги izгубиле своите синови во тaва героиска партизанска борба, во името на запалените села, во името на маjките деца останале без своj родители, во името на целот македонски народ, по завршената истрага и на основание чл. 21 од Уредbата за воjните судови ги обвинувам:

ОБВINЕNIE

Д-р Димитар Равел за това што е како претставник на окупаторската власт во част од окупирана Македониjа наименована Скопска облаjна дирекциjа, наредбовал, организатор и интелектualни подбудител на масовни убиjства и побоишта над антифашисти и родолjубj, станал во борба за слобода на своjот народ, што е организатор на масовни интернациjни во концлагери на проjавенjето се антифашисти и семеjства, чиj синови се биле во партизански одреди, не штедеjки ни jженi, деца и старци. Што е организатор на терорискиот апарат во служба на окупаторот во борба против партизанските одреди, што е организатор на таканаречените контрахеталки, коj се деjствувале во Тиквешцатаj под раководство на Атанас Калчев, во Гевелjкаj под раководството на Георги Гевелjкиj, во велешко под раководство на воjнодата Пано, во результат на коj акции се извршени масовни убиjства на мирното население, нарочито селско проjавено како jатаци, масовен побоj во целата окупирана териториjа, на грабежи и палежки на села и принудно иселување. Што е организатор и наредбовалец на иселувањето на шаjkoto население од моравскиот краj (Сурдулица, Бранjско, Владлички Хан и др.), испратено на присилна работа. Што е со Асен Богданов организатор на Битумовското одред, чиjте зверства во Масурица, Сурдулица, Владлички Хан, преминуваат сите грозоти и садистички мачениjа од средновековните инкизииjни. Што е организатор на иселувањето на Европе и предавањето на истите на македонските воjни власти, така што се биле иселени над 8.000 македонски Евреj во март 1943 година, судбата на коjto е неизвестна.

Китичев Сипро за тоа што е како наjблиjок соjработник на оптужениот д-р Равел, соучесник во сите акции препретиjти од страна на окупаторската власт против нарjднолоjбодителното двиjење и партизанските одреди, а пооздно што е издал интересите на македонскиот народ и даваjки му морален кредит на окупаторот е ден еден од главните кривци и инспиратори и интелектualен подбудител на соjработка на коjта е подготовлен за време на фашистичката окупациjа. Што се преку бугарските власти поврзал со Хитлеровата армиjа на смртта на коjта укажува максимум помоjка при секое минување на германските орли прес Скопjе, веjичавајкиj на националистичка Германиjа, а обjавуваjки се против борjците за слобода на македонскиот народ, против прогресивното двиjење во Југославиjа и на Балканот, против Советскиот Соjуз, против нашиjте велики соjузници Америка и Англиjа.
Д-р Благао Панчев затоа што како помошник мет на град Скопје е соучесник на сите акции предприети од Китичев и што е еден од најголемите експоненти и подржател на фашистка Германија и создател на германската агенците во Македонија преко Германо-бугарското дружество на чело на кое и беше претседател.

Димитар Гузделов и Димитар Чкатров за тоа што за целото време на окупацијата до конечното изгонување на окулаторот од нашата земја со своите политички акции во служба на окулаторот, работење најактивно за зачувувањето на окулаторската власт во нашата земја со агитација, речи писмени и јавни работите против народните забележителниот покрет, а подоцна со формирање на првите партизански одреди се давали совети и напастија да во борбата против партизанските одбори се формира народна милиција со што сакале предизвикување на братоубицки борби во нашата земја. Џо се организатори на оружани формации во служба на окулаторот против партизанските одреди. Џо биле во дослух со окулаторите, давајќи сведоњства за антивојничкото друштво во Македонија и са конкретно посочувајќи и деоницрали лица припадници на антивојничкиот покрет. Џо фрлале најразлични клевети против народноослободителниот покрет.

Анис Ибраим за тоа што се ставил на услуга на окулацијата Димитар Чкатров, а преко него во дослух на окулаторот и што е работел на организирањето на така наречениите контра-чети сред турското народение против партизанските одреди.

Захари Велков Иванов и Никола А. Икономов за тоа што се како чиновници при Комесарството за европските вропи биле блиски сотрудници на комесаров Беле, организатор на изслувањето на македонските Евреи и предавањето им на германските власти. Џо ги подложиле македонските Евреи на безчовечко однесување за времето на пребивањето им во логорите во Скопје.

Д-р Панајот Хитров за тоа што се како лекар на скопскиот областен затвор грубо однесувал према политичките затвореници, откажувајќи им да им даде лекарска помош, како резултат на което настапила смртта на двајца политички затвореници.

Со горното дејание оптужените сториле кривично дело по чл. 13, 14 од Уредбата за военитите судови.

ODGOVORNOST ZA SITE ZLOOSTORSTVA

Сите оптужени од оптужницата независно дали свесно или несвесно, припадат во вештност во таборот на невојничкото фашизам со Хитлер на чело. Оптужените издајеници на македонското народ Китичев Спиро, Благао Панчев, Димитар Гузделов и Димитар Чкатров се составени дел на окулаторот и со ништо не се различава во целта и штетноста од таа на окулаторот.

Доказана е на неопитен начин соработувањата на сите оптужени од оптужницата со бугарската окулаторска власт, доказана е нивната лична одговорност за техното дело што е извршил окулаторот по одношение претприетиот репресалии против антивојничките и борците на слободата на македонското народ.

Доказано е така на еден лош начин да се оптужените независно од това да биле званици или ползуваачки претставници на окулаторот, морални крици и интелектуални подбудили на сите слободства организирани од окулаторот против НОП и како такви они се консумирале претставниот состав на чл. 13 и 14 од Уредбата за военитите судови.

По читањето на обвинителниот акт, судот го по- вика Димитар Раев:

— Обвинет Димитар Раев, дали го разбирате обвинението?
— Да.
— Се чувствувате ли виновен?
— Не!

Никое не можеше да го задржи незадоволностото на присутните. Припадниците на народната одбрана бликуваа максимум напори да ги спреат мажите, жените, татковците, мајките, сестрите, да не го пробијат кордонот на заштитата и да не дојдат до обвинениот.
— Смрт на народното коњаче! — одекнуваше салата.
Доктор по право, искусен адвокат, Димитар Раев, се чини, спокойно, играше на една карта:
— Господин претседател, господо судии, се што сум правев сум правев во согласност со постојниот закони на тогашната бугарска држава. Ништо надвор од тие. Бе молам, на која основа ми се суди?

Јавнинот обвинител на Македонија, Александар Христов, имаше подготвен одговор:
— На Јалската конференција беше домениска декларација во која беше констатирани дека фашизмот е општоочувачко зло и дека ги оние што му служат ќе одговорат пред народот за своето служење, за делата направени против човековата слобода и човековото достоинство. Брза база на тоа ви се суди.

Наеднаш Димитар Раев пребледе. Тој, се разбира, знаеше за Јалската конференција и за ова предупредување до поклонниците на фашистичката идеолошина. Неговата смртеност исчезна и тоа беше веке прелашен, смртно блед човек, кој немаше силе да ја се противстави на вистината.

СОРАБОТНИЦИ НА ОКУПАТОРСКАТА ВЛАСТ

Само три дена порано, на 25 мај, „Нова Македонија“ во својот коментар „Тежината на претстапенијата на Димитар Раев“, меѓу другото, набројувалки и злострвата на обласниот скопски оккупаторски директор, напиша:
„Но, за сожаление негово и на големо удобство на измачкените Македонци, тој, денес, ќе излегне пред судот на еден народ, кој низ досегашната борба многу убаво научил да разликува пријател од смртен непријател и да се расправи справедливо и одлучно со секој непријател. А Димитар Раев е еден меѓу првите смртни непријатели на нашот народ. За кого не е јасно дека тој ја сноси најгоремата одговорност за секое злодейно извршено во Македонија за него вато „директорство“? А кој не знае колку и какви злодейнија се извршени? Димитар Раев не беше кукла и ништо без неговот предварителен благослов не стапува и не можеше да стане. Нема нужда да се избројува таа сите разбојништа што Раев ги вршел преку своите органи во Македонија.

Тој држи скаски по три часа. Тој говори за силиата на бугарските „даре“ во минатото, за нивните владавни, за границите на нивните царства и от тука заклучува дека Македонија е бугарска, а од тука дека е ослободена. Во тоа време по нашата земја веќе се лише не малку невина крв, засега гробови на многу македонски синови, чија единствена кривица беше што си го сакаја својот народ. Тој го кареше нашното народ да ги трпи сите грозотии што фашистите ги врше над него и се воодушевува од ниф, бидејки, „нели сега сме спасени“. И на крајот, со прст поднат на горе застрашително тој завршуваше: „Много невина крв што лице, много невини глави што паднат“. Тоа своето обектане Раев го изврши многу старателно.

Тоа во најкратки прати беше „личната карта“ на овој личен пријател и десна рака на министерот за внатрешни работи на фашистичка Бугарија, Петар Габровски.

Но тоа беше само дел од биографијата на Димитар Раев, која посебно стана богата за времето од околу триесетина месеци негово директорување во Вардарска Македонија.

Почна расправувањето. Уште на почетокот Раев се обидуваше да „објасни“:
— Би сакал да кажам дека вие во Македонија дојдов како човек со една единствена мисла: да му помогнем на македонскиот народ...

Не заврши. Присутните со гласни новци го прекинаа:
— Доста! Лаже! Смрт!

ИСЕЛУВАЊЕТО НА СРБИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

Димитар Раев се врти кон нив. И како да прашува: што погрешив?
Претседателот го предупредува:
— Со оглед на околностите, ве молам да не ги напредуваат чувствата на присутните и на Македонците, воопшто!

Раев поговори со глава: разбрал.

Явнито обвинител:
— Да ли според одлука на Министерското срет од Софија, како на облечен директор, ви беше давена целина власта во Скопската област?
— Да.
— Како облечен директор ја реализирале политиката на фашистичката власта на Филов и Габровски?
— Да.
— Како си несесите моралната и политиката одговорност за созодобо на областа?
— Сак.
— Од тоа произлегува дека вие не си несесите и одговорноста за секоја запалена кука во Скопската област, за секое злотворство, за секое убиство, за секое претропување во полицијата, за секое интернационалност?
— Да, господин обвинител.

Стана збор за интернирање.

За цело време на окупацијата, окупаторот и оните што се одлучиле да соработуваат со него, манифестира, речиси, органска нетрпеливост кон се она што е Срби и српско, особено ако тоа се однесува на Македонија. Плашеjки се од „посебнување“ на Македонците и на тоj начин од нивното „продувување“ од „макетата Бугариjа“, окупаторот и ванчоникшовистите до чудовишни размери во себе го развивале отпорот против „српското иго“. Затоа не беше никакво изненадување што една од нивните први акции по окупацијата беше искувањето на Србите од Вардарска Македонија и на тоj начин „искоренување“ на сè што е српско во овие „стари бугарски предели“. Интересно можеби е да се рече дека нешто сесема слично — претропување на сите српски елементи од Македонија — бараше во своjата дискусија и Metodi Шаторов— Шарло на Петата земска конференција на КПЈ во Загреб.

Акцијата за искување на Србите од Македонија се спроведе речиси, молнавато:
да се иселат у Србију! Се она што не можеше да се понесе беше конфискувано. А тоа значи: земјата, кућите, дуканиите, да не заборавиме за другиот подвижен имот, како мебелот итн.

Беше тоа до крајни граница фашизирана акција, исполнета со национализам, омраза, нетрепеливост.

Командантот на XXII германска армија во својот извештај од 14 јуни 1941 година во врска со акцијата за претерување на Срби, напишува:

„Сите Срби до селени во Македонија по 1918 година мораат да ја напуштаат бугарската државна територија, често во рок од три дена. Акцијата за исслевување се спроведува безобзирно и моментно е ограничена само поради транспортните тешкотии“.

Нешто подоцна командантот во својот редовен извештај ќе дојде:

„Бугарските власти насилно ги исслевуваат Србите и колонистите населилни по 1923 година — само од Скопската област се иселил 26.450 лица, откако им беше одземен целит имот. Македонците протестираат против таквото начин на однесување“.

На 20 август 1941 година кметот на Битолската селска општина во својот извештај до околништот управител во Куманово пишуваше:

„Иселили има од селата Умин Дол, Љубодраг, Речиза, Долно Коњаре и Черкарско. Иселили се околу сто семејства со 608 души. Се оставија 8.830 декари земја засеана и тоа: 2.882 декари со пченица и 3.134 со пченка. Реколтата е богата: добитен се 160.000 килограми пченица, 20.000 килограми ‘рж’, 30.000 килограми овес. Се е тоа продадено на Дирекцијата за храноввоз и општината доби за тоа 800.000 лева од кои 700.000 се внесени во Бугарската земјоделска банка“.

КАДЕ?

Скопје, Битола, Велес, Штип и другите градови и села на окупирана Македонија, летото 1941 година, тоа жешко лето, ги напуштаа врвулци огробени, измалтетирани и исплашени мажи, жени и деца и поаѓаа во неизвесност. Во рацете понесуваа она што мо-

же да се понесе: бовчичка облека, некоја фотографија за спомен, малку прошверувано злато, ако успеале, воопшто, да го прошверуваат по току претреси и по току строги контроли. Тие се себе носеа и нешто бугарски левови, што во соседна Србија на Недик, нема да важат, можеби по некоја детска количка, мало ткаене шарени, радио апарат — вистинска драгоценост во тоа време, некоја книга, евентуално. И на усините на сите једното исто болно прашаше: Каде?

Ова време на неизвесност, на разгорена војна, испоратите насилна од огненшето, тие поаѓаа во несакана авантура, што ги одели од домот, од она што со години беше стекнувао со макотрипност и работа, поаѓаа во непознати места, каде што се требаше да се почне одново. А дали ќе можеше да се почне, воопшто?

Кон крајот на август од Скопската и Битолската област, окупирани од Бугарите, веќе беа исслевувани повеќе од 30.000 срби, што деца, што мажи, што жени, што стари гури. Врв на ова дотогаш невидено злосторство беше палењето на книгите напишани со српски јазик и со српско писмо на скопскиот плоштад, таму некаде кон почетокот на септември 1941 година. На голема клада на плоштадот во Скопје беа собрани неколку изливани книги и запалени, со што се сакаха, веројатно, да се манифестира не само омразата кон соседното народ, туку и да се покаже жарно и на конкретен и инквизиторски начин дека „српското иго“, ете, сврши.

СПОКОЈСТВОТО НА ДРЖАВАТА

Акцијата за исслевување на Србите прв ја започна првото директор на Скопската област Антон Козаров, а ја продолжил Димитар Раев кој кон крајот на 1941 година беше назначен за директор на оваа област (Козаров нешто подоцна заминува на должноста директор на Битолската област). Ете зошто Раев, како прв човек на областа, значи, како човек што ја одбрани и продолжил акцијата за исслевувањето на Србит во Македонија молчи на поставените прашања од судот:
— Дали ја сносите и одговорноста за иселувањето на Србите од Македонија?

Раев:
— Да.

Претседателот Свеоздин го прашува:
— Каква е вашата улога во формирањето на контрачетите?

— Јас добарав оддобрување од Петар Габровски, министер за експресни работи, да се формираат контрачети во Македонија.
— Што требаше да бидем нивна цел?

Борба против Народноослободителното движење.

— Треба ли тоа да значи дека ваша беше идејата за формирање контрачети?
— Не, идејата беше на Стефан Симеонов, областен политиски начаѓач, јас само ја одобрив.

— Треба ли тоа да значи дека за успехот или неуспехот на контрачетите одговорноста ќе падне на вас?

— Треба.
— И за нивните злоштавства, секако?
— Да, но јас за тоа и не знаям ништо!

Во салата чување.
— Како: не знаям?
— Јас за тоа што и како работат мите потчинени не знаям ништо.

Наседнаа во салата — смеене! А и зошто не: во Македонија и врапци знаеја дека кра на нивни и недолжни тече со потоци, само тоа не го знал областниот директор Димитар Раев!

— Вие испраќавте прогласи до припадниците на Народноослободителното движење да се предадат, со ветување дека ќе бидат помилувани?

— Да, често.
— Зошто?
— Го правеве тоа за да ѝ прекратам солзите и крвта на овој народ!

— Дали знаеат дека овој народ се крене за своја слобода?
— Тогаш — не, сега — да! Јас без цел живео во експулсиван дека Македонија е дел од Бугарија и затоа влегувањето на нашите војски во Скопје го сметав за голем настан за овој намачен народ, тоа го сметав за неово ослободување.

— Па тогаш зашто со него постапувате така: со закани, со терор, со убиства, со интернирања?

Раев молчи за миг:
— Тога го нарушувах спокојството на државата.
— Затоа вие, по вракувањето од Софија од средиштата со сите облиски директори со новиот министер за внатрешни работи, Дучо Христов, во октомври 1943 година, за бесовиот „Целокупна Бугарија“ ја дадоа те оваа изјава: „Државната власт има, исто така, свои грижки и за спокојството на народот. Тој во пишув случај нема да трпи странски агенти и паразити. Странски агенти се сите онези кои по еден или друг начин го магат политичкиот живот. Во однос на нив се прават предупредувања и се бара да се пронизнат од потребите на времето и да престанат со својата злобна дејност. Инаку, државата го задржува правото и има можност да се спра во сите нарушувања на редот и со сите злоштавства. Спокојството на државата го постигнува не само со сила на великоудушност, току и со неиземата материјална сила. Овие зборови се однесуваат не само кон злоштавците, току и кон нивните блокси, кои треба да знаат дека никакви заслужи на татковците, мајките, брата и сестрите не можат да ги откупат нивните гревови спрема народот и државата!“

— На некои начин — да. Тога требаше да бидем едно од предупредувањата.
— Ви беше ли јасно дека на тој начин вие најдиректно се обидувте да го спречите, преку овие и на нив слични изјави, развојот на Народноослободителното движење на македонскиот народ за неговата национална и политичка слобода?

РАЕВ: БЕВ ВО ЗАБЛУДА

— Јас го молам судот да ме разбере: јас без цел живот востушуван дека Македониите се Бугари и дека Македонија е дел на Бугарија, на оттука и моето однесување тогаш!
— А сега?
— Яс сега и самото увидувам дека сум бил во заплута и, признавајки го тоа, јас уште еднаш го ало- лам Судот да го има тоа во предвид.
— Да ли можеш вие, како обласен директор, да се сместате за покренување и организатор на контрачетите?
— На некој начин — да!
— Тоа значи дека посреено, а не индиректно, сте учестувале во злаосретствата што контрачетниците ги правеа низ окупирани Македонија!
— Но јас не зная за тие злаосретства!
Повторно незадоволство во сала: Димитар Раев се брани и плакто и нашо. Начинот на кој што тоа го прави овој доктор по правни науки ги револирала присутните.
Јавниот обвинител му поставува неочекувано прашање:
— Како беа вашите политички погледи?
— Јас го опердуваа обидот на Хитлер да создаде една нова Европа, а национал-социјализмот го смета како стремеж преку нацијата да се дојде до социјалистичка прања.
— Тоа значи дека сте се чувствуваале поклонник на идеите нафашизмот?
— Да.
— Тоа пак значи дека сте помагале, како обласен директор, да се прошират и зачерсти ова зло и во Македонија?
— Да, но јас не зная дека Германците не се мешаат во внатрешните работи на Македонија и, воопшто, во внатрешните работи на Бугарија!
Во сала протести од сите страни. И незадоволство. Оваа изјава на Раев, навистина, е рамна на цинизам.
— И уште едно прашање на јавниот обвинител што го збунува и замолчува:
— Знаете ли дека германските фашисти сметаа дека нивната раса е „виша раса“?
— Да, зная.
— Знаете ли дека германските фашисти Словенците ги наречувале „словенско губре“?
— Да.
— А вие, се чувствуваате ли вие Словен?
— Да.
— Тогаш можете ли да извлечете заклучок што беа вие лично за Германците?
Раев молчи.
— И во интерес на таа раса и тоа „учење“ вие директно учествувале во интернирањето на Евреите од Македонија, а потом и во нивното испраќање во Треплинка, во логорите на срмрта?
Поранешниот обласен директор се препотува. Тој е сосема блед, и се чини, ке посака да седне. Моли. Во тишината тога потоа прошетува:
— Не знаяш ли што се случи со нив во Германија.

ПОГРОМ МЕГУ МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

Во салата се слуша само притаено дишавење на присутните и се слуша лицење на жена. Тоа плаче Елена Блаер од Скопје, Србиња, мажена за Евреен, која го преживеа погромот на фашистите меѓу народот на нејзиниот маж. Таа, заедно со Ментеш Сапорта и Бора Варон нешто полоцна ке се појави пред судот како сведок кой ке зборува за страотините што таа, нејзиното семејство, нејзините пријатели, го преживеа во логорот за екстрадирање во Скопје. Елена Блаер во логорот преживеа два најтешки дене во својот живот. Пред судот ке се појави и нејзиниот маж, заболека- рот Горги Блаер, кой мегу другото, ке ги изнесе, како претседател на еврејската општина во Скопје жалилите податоци: од Македонија во втората половина на март 1943 година беа екстрадирани около 8.000 (потовно: 7.315) Евреи во Треплинка. Оттаму никое не се врати. Меѓу нив имаше 539 деца од една до пет години, 602 деца од 5 до 10 години и 865 старици и старици над 60 години.

НАСТРАДАА, ГЛАВНО, ЕВРЕИТЕ

ОД МАКЕДОНИЈА

Приказната за екстрадирањето на македонските Евреи, всушност, е долга и потресна:
Нетрпеливоста во Бугарија спрема Евреите стануваше току поочигледна и току поприплун, колку што бугарските влади во годините пред пристапува-
њето на Бугарска кон Тројниот пакт се повећа се ориентира на Берлин. Неколку недељи пред приступањем на Бугарску кон систем на Османскога, поточно: на 21 јануари 1941 година, Бугарското народно собрано- ве изгледа Законом за заштита на државата, кој што бугарската нација се „заштитување“ од Европите. Со одредбите на овој Закон Европите во Бугарија ста- нуваа погоди од втор вред: како државни непријатели те не може да се занимаваат со определени професии, беа отстранети од просветните установи, од театрите, морана да ги напуштаат работните места во админи- страцијата.

Кога окупаторските бугарски војски влегоа во Вардарска Македонија овој Закон автоматски почна да се применува на окупиранината крајост. Не поминува ни два-три месеци од окупиранината, а беше донесен Закон за еднократен данок, со кој практично, соот подвижен и неподвижен имот на Европите се ставаа под контрола на државата: те моране под ито да поднесат пријава за тоа што поседуваат подвижно и не- подвижно, на што државата зеле данок во висина од 20 отсто од вредноста на пријавениот имот. Тогаш, на пример, вредноста на имотот на скопските Евреи беше проценета на 320 милиони лева. Те во рок од шест месеци, во рамките на Законот за еднократен данок, беа должни во бугарските окупаторски благаини да внесат 59.142.693 лева или по 17.082 лева просечно на секоа лица, вклучително и децата.

На 4 октомври Бугарската трговска индустријска комора во Скопие им забрани на Европите да се зани- маваат со трговија и индустрија. За нешести три месеци, еврејските трговци морана да им ги продадат своите дукани на графани од нееврејско потекло. На овој начин огромен дел од Европите економски беше доведен во корсоак, зашто те, познато е, главно се занимава со трговија. И уште нешто: парите што ги добива Европите од продажбата на имотите беа до- жни да ги внесат во Банката на име на Комесаријатот за еврејски прашања.

Така со Европите во 1941 година. И колку што се приближуваше март 1943 година, толку почетно се затегнуваа јамката околу Европите во Македонија: Од 22 февруари до 1 март секој Евреин занаетчија мораа да го ликвидира својот дуќан, заедно со ала- ти и машините. Парите мораа да ги вложи во банка на своја смрта, а смртите на Европите беа одамна бло- кирани и тие од нив не можеа да подигнуваат никак- ви износи. Дојде до мачна ситуација: занаетчиите од еврејско потекло, речиси, за бадијала ги продаваа ду- каните: Јаков Коен алатот во вредност од 67.000 лева го продал само за 7.000 лева, а кројац Јаков Лазар својот капитал го откупил само за 200 лева. На Мене- теш Берана, дуканот и алатот во вредност од 32.960 лева му бил конфискуван, зашто не успеа да го про- даде до 1 март. И безброј такви случаи.

На 2 март беше решено целокупниот имот на ма- кедонските Евреи да се конфискува. Тогаш веќе беше донесена одлуката Европите од Македонија да им се предадат на Германците. Имено, тоа беше крај на дес- тите разговори и преговори меѓу Германците и Буга- рите, почнаа уште кон крајот на 1941 година, пре- говори, чија цел беше Европите од бугарската терито- рија, како и од териториите што беа окупирани од Бугарите, да им се предадат на специјалните за тоа служби на Вермахтот. Разговорите со бугарското мини- стерство за внатрешни работи Габровски ги почнаа гер- манските амбасадор во Софија, Бекерле, а ги продол- жи Данекер, некогашен генерален конзол во Скопие. Писмена спогодба за предавање на 20.000 Евреи на Германците, главно од Македонија и Тракија, беше склучена на 22 февруари 1943 година. За организатор на предавањето на Европите од окупираниот Македо- нија беше назначен Захари Белков (суден и осуден на истиот овој процес за кој станува збор во ова по- главје), за целата Скопска област беа задолжени Пејо Драганов и Иван Захарие, а за Витолската Стоменов. Интересно е: со договорот за предавање на Европите било предвидено да се „исчистит“ од Европите само „новоословени земји“, а не и самата Бугарија. И од ова јасно се гледа нејзиното став спрема земјите во кои со силата на оружјето влезе како „ослободител- ка“. Вкупно од „бугарското царство“ беа депортира- ни во германските логори на смрта само 11.392 лица, од кои 7.144 од Македонија. Очигледно: со овој договор меѓу Бугарите и Германците настрадаа главно Македонските Евреи.
Фашистичког тврђава "Целокупна Бугарска", што како официјален орган на бугарских национал-народних и национална пропаганда излази на време на оккупација, за сего време молче око њих, што се случувао са Евреите, со нивното имот и, пред се, со нивното место во "голема" Бугарска. Иако, затоа, пак, полека и сигурно, ја афиширале преку своите страннички и политички доклади на дискредитирање на Евреите, во раковите, се разбира, на општа политика на веке докрај фашизованото бугарски двор и влада.

Така, на 17 јануари 1942 година, "Целокупна Бугарска", што беше невообичаено за неа, донесе глема фотографија на неколкумина Евреи и една Еврејка, но се текст што се сепела го објаснува меѓу потошот на Никола Коларов директор на "Целокупна Бугарска" и инспектор на национална пропаганда во Македонија: стануваш за група Евреи, кои, наведо, го откриле богатиот скопски трговец, Дарио Видал Коен, при што, божем, му украле 300.000 лева.

Неколку дена подоцна, на 25 јануари, "Целокупна Бугарска" го донесе коментар во кој беше натласено дека со САД раководи европска политика и дека Рузвелт е Евреи, а Сталин за пријателка има Еврејка — јерката на Каганович. Во коментарот посебно беше натласено дека брзината на револуцијата, наведо, била финансирана од американски Евреи, при што европската банка на Кун Лоб одиграла решавачка улога.

"Целокупна Бугарска" пишување:
"Верни на својот дух, кој бега од секоја самојурта и бара само лесна печалба, Евреите го фрлја американското народ во војна против Хитлерова Германија..."

Весничето на Коларов токму преку овие и слични на нив пишувања и размислувања, го откривајќи своето вистинско, фашистично лице.

А за Евреите молче. Сего време молче за таа монстрозна гадост што се подготвување двесетина месеци и потоа се спроведе во живот во втората половина на март 1943 година. На 11 мај 1943 почна масовното собирање на Евреите. И наместо информација за тоа, два дена подоцна "Целокупна Бугарска", го објави коментар "Зошто сме со Германија", во кој се обиде да "објасни" зошто бугарските народ ја врза судбината со државите на Тројниот пакт, специјално со Германијата, на печатење:

"Ние не отидовме со Англија и САД, зошто нивната победа ни означувала, во најдобриот случај за нас, враќање кон положбата создадена со Нијското диктатурата. Грижи ќе не врати Западна Тракија, Србија и Србија одново ќе врати земата спаката Македонија, западните покраини и Поморавието..."

**ПОНИЖУВАЊЕ**

Значајно, на 11 март 1943 година, четврток, во рани утрински часови почна собирањето на Евреите во Скопје, Битола и Штип. Александар Матковски во публикацијата "Трагедијата на Евреите од Македонија" пренесе повеќе исказувања на оние што остана живи... Тие сехими и писмено пред Федералната комисија на Македонија за утврдување на злострество на окулаторите и нивните помагачи, зборувајќи надолго и нашироко. Ние го пренесеме некои од овие исказувања, како документ, како илустрација на невидениот дотогаш потраг во Македонија.

Хескија Пијаде од Скопје я дале следната изјава:

"Ние како да ја претчувствувавме несреќата. Спремеве облечени. Утрината, околу пет часот, чувајќи дека целниот град е блокиран. Овесен талниот топот на полициските окулси, не се случуваше нишо друго. Вишесле само некое куче, како да ја претчувствувавме несреќата. Двајца вооружени полицајци, придуриени од три полициски агенти, грубо тоа вратата и по список почна да не извикуваат. "Злато, накити, часовници, пари и сè што е поскапо земете со себе, патот е долг, нека ви се најде"" — рече еден од агентите. На улицата не чекаше шпендетерска кола и неколку се:меаштето што беше фатени пред нас. Малку од страх, малку од студ, се тресевме. Секој гледаше во мајката, сестрата, братот, небаре нема да ти вида веке никогаш. Во дворот на Моноопол во Народен неколку маси, а отстрана агенти и полиција. На масите — накити, злато, часовници, а ђебовите на агентите беа
надуени. Вадевме се што сме зеле со себе. Еден агент нешто ставаше в ъеб, а нешто запишуваше во „записник“. „Парите, парите, злато то ва ми — викаше агентот — ако те пребараш и ако ти најдам нешто, ќе те застрели како пес!“ Погледнао во соседата соба, а таму еден агент им го симнува накитот на жената и бабата. Барат по секој дел од човечкото тело. Како понизнувае!

Под раководството на Стојан Христов Бацевац и Игнат Атанасов Моцев во четири часот наутро беше блокиран јеврејски кварт во Штип. Евреите беа известени: до 6 часот да се подготват за подолго патување во „старите предели“. Потоа со камоии, исплашени и изсмркнати, беа префелени до железничката станција. Таму беа претресени, буквално, до гада коза. Дури во четири часот попладното трга композицијата составена од 14 вагони — во секој вагон по околу 40 души или вкупно 551 човек, жени и деца.

Она што се случувао во Монополот во Скопје, набрзина адаптиран во логор, за што беа потрошени околу еден милион и 300.000 лева, беше еднакво на сцената од неколку на Дантет:

Елена Леон Ишақ, лекар од Битола, две години потоа се сеќаваше:

„Бо една соба бевме, повеке од 500 лица... Дождове во Скопје околу полнок и не затворија во зградата на Монополот. Иднит ден не и штипските Евреи бевме затворени, зашто се уште се врше претрес — пљачкосување на скопските Евреи. Затворени еден ден порано во вагони, а потоа цел ден во зграда каде што немаше клоzet, луѓето не беа принудени да вршат нужда во џонитата, така што накосо воздухот стана неподнослив... Кога некои од нашите сирна низ прозорецот, еден полициски начинник грама со револверот... Одвај на 13 март за првпат ни отворија и не пуштија да одиме во клоzet... Нас 500, колку што бевме во собата, не пуштија и ни дадоа рок од половини час, а потоа пак не затворија, така што повеке од половината не успеваа да сврчат нужда и да наполнат вода... Не пуштила само еднач дневно, приго тоа одделение по одделение и за токола кратко време, што мноузина слаби, болни и сакати не можеа ни да слезат низ скалите. Настапи глад... Одвај петтиот

dен логорските власти уредија кујна, за нас над 7.000 имаше малку казани. Храната се делеше од 11 часот, а последната партија храната ја добиваше околу 17 часот. Храната се делеше еднач дневно и тоа 250 грама леб и обичен чорбест грав и орис. Под изговор дека вршат претрес за да најдат скриени пари, злато и валута, садистите не тераа да се соблекуваме голи... Имаше случаи кога земаа и детски пелени... Кога ќе најдеа нешто као некого — го тепаа... Најмногу тепаше еден полициски начинник што го наре- ковме „Татарин“, зашто беше монголски тип и беше голем садист. Цел ден се штеташе низ логорот со голем кампаки в рака. Маваше по секого, не воделки сметка дали се работи за дете, жена, болен или старец. Кога со кампаки ќе не врата во зградата, тогаш ќе застане сред дворот и ќе се смеја. Истите тие полицајци тајно ни продаваа леб, колерви и друго по обраслекови цени. На пример, еден леб по 500 лева (а тоа купуваше по 16 лева). Многу мајки поради страхот го изгубија млечото за доене. Доенчитата немаа млечо. По неколку дена „великодушно“ беше наредено да доенчитата да се донесе млечо, но го пиеа полицај- ците и агентите. За време на пресретот не ни остапва ни една кутија аспирин. Првите неколку дена ни беше дозволено тешко болни успеја и жените што беа пред рафаље да ги испраќаме во болница, па што ќе до- деше ред да бидат транспортирани, ги викаа од болни- цата, без оглед дали се излечени или не“.

ГРАБЕА СЕ!

И поголем дел од изјавата на Алберт Сарафати еден од двајцата што избега од Монополот:

„Најопасен од сите беше полицискиот подначалник, кој беше голем садист. Без милост тепаше млади и стари жени и деца. Ако некој зборуваше погласно во времето кога се штетуваше или ако не носеше шес- токрака свезда, го водеше во складот и го тепаше до припаѓање. Потоа ќе го претресеше и ќе му земеше се што ќе најдеаш во него. Овој подначалник го вика- вме „Крвавиот Татарин“. Тој беше страх и трепет за сите нас. Кога жените во слободното време изле-
гуваа да приготвят нешто за јадење, тој нечувекци ги туркаше тенцерињата од огнот, а потоа ги теша со гума дебела 5 см. и долга еден метар. Командантот на логорот беше цивил. Секое утро идеше со пајот во логорот. Го прашуваме: „Каде ќе не носите?“ — Тој не лажеше и ни велеше дека ќе не водат во „старите предели“. Секогаш го придружуваше начелникот Панов. Панов беше најпосналниот изнудувач на Еврени. Везден ги лажеше дека ќе ги ослободи ако му дадат голема сума пари. Им ги земаше парите и пак ги остававаше во логорот. По неколку дена во логорот пак стана најдетален претрес. Соба по соба излегувавме во дворот со целно багаж. Ни го зедоа и последниот лев и сè што имавме повеке. Ако имавме два чифта чевли ни го земаа единот. Од алишта ни ги оставија само тие што ги имавме на нас. Долни алишта ни оставија само за преоблекување... Ако некој имаше поубави алишта го прашувал дали има сокриени пари. Потоа земаа ножица, му ги сечеа алишата или му ги скратаа панталоните и палтото смеејќи му се. Оче видеш сум на такви слики. Рабинот од град Штип беше насекаде претресен. Отако кои мачеа му ја распараа првата настина од грбот додолу... Рабинот се тргн са своето семејство настрана, злосторниците се смееа, тој плачеше. Тоа не е ништо. Имае уште по- жални слики. Во амбулантата имаше млади девојки како милиосни сестри. Господарите полициски начини се подигнуваа со младите моми. Ги водеа момите во канцелариите и не знам што им правеа таму. Тие се вракаа со солзи во очите и трепераа. Ги праваш момите што им правеа, но тие не смееша да ми кажат. Едно младо момиче по име Жанка, сепак, ми рече дека ја силувале и се заканиле дека ќе ја стрелаат ако каже некому..."

И на крајот дел од искажувањето на Берта Наок: „Кога стигнавме во логорот кaj Монополот таму ги најдоме собрани сите скопски Евреи, жени, деца, старци и возрасни. Во логорот бевме подложени на плакоосување без разлика на староста и полот. Ни беа одземени сите пари, скапоцености, лекови, сапуни, чашовици, прстања, кошули, крпи за лице, кондури, ке- биња, мантили и сè што сакаа одделните агенти што го вршеа претресот. Агентите при вршењето на сето ова беа страшно нечувени и груби, теша и пучеа. Спиење во монополските магацини по 300 дупни во една соба. Собите беа нечисти и смрдна на тутун. Беше забрането да се отворават прозорците на магацините. Спиење на штичи. Првите три дена не ни се даваше храна, а потоа ни даваа чорба од грав, а леб ни даваа по 250 грама. Хигиената во логорот беше страшна. Немавме вода за капење. Во логорот доаѓаа како лекари д-р Ампов и д-р Бојцијан. Пгрегдето што го вршеа беше формален и без лекови. Ниту еден член од скопскиот Црвен крст не дојде да не праша или да ни даде каква и да било морална или материјална помош. Така ни беа оставени на произволот на судбината и на располагање на германските и бугарските фашисти-крвопиции, кои не плакаа и не мачеа“.

**СЕ СПАСИЈА САМО 167 ЛИЦА**

Тоа беа само делови од искажувањата на оние неколкумина Евреи кои успееа да се спасат од канците на смртта. А се спасија само 167 лица, што ослободени како странски државјани, што како лекари и уште двајца што успееа да побегнат од скопскиот монопол.

Уште додека траеаше транспортиниот на Еврени од Скопје за Треблинка, поточно: на 29 март, директорот на фашистичката бугарска полиција од Софија преку строго доверлив распис им наредил на обласните полициски начини во Скопје, Битола и Ксанти да проверат колку се точни гласовите дека „при апсењето и упатувањето на Еврени од Битолската, Скопската и Беломорската област се случиле недозволени работи“. Именно, директорот на бугарската полиција во расписот тврди дека „се вршиле претреси без присуство на сопствениците, без да бидат притоа составени записници и списоци, така што агентите ги проназагние и ги присвојувале сокрините пари и вредности“. Чиниш лут како тоа овие агенти да го валикаат „добро и светло име на бугарската полиција“, директорот од Софија ги посочува како места на таков престап Скопје, Серж и Драма. „Дури имало случаи“, пишува строго доверливо тој, „полицијските
повторно да влегувале во некои заклучени куки, низ прозорци и некои други отвори, изнесувајки притоа килими и некои други работи".

Поради затвореноста на некои архиви во странство не знаеме како е одговорот на тогашниот обласен полициски начинник во Скопје, Стефан Симеонов. Можеби одговор тој и не испратил. Но затоа пак знаеме нешто. Дмитар Рав в исто време каза дека "Стефан Симеонов бил сам мене кон средината на таа година поради јавно живеење со лесни жени, а и поради тоа што неговото семејство се компромитира во Скопје: неговите од скопските дукани земаа се бесплатно, а потоа никогаш не го враќал долгот".

И не стои само таа изјава за односот на агентите и полициските кон граѓани, посебно, кон имотот на Евреите. Груповниот начинник во Скопје, а потоа и обласен полициски инспектор, Христи Стоилов, ја изјавил: "За начинникот Панов чув дека дигал многу пари од Евреите од Битола, каде тој до малку пред тоа бил на служба. Начинникот Симеонов и Цанков ги продолжиле врските со Евреите, Абрам Флорентин, голем манифактор. Еден ден агентот Александар Лазаров ми кажа дека бил повикан во кабинетот на Симеонов и таму бил мован од него, зашто шерил гласови дека Симеонов и Цанков зеле мито еден милион лева од Флорентин".

МИЛИОНИ ЛЕВА МИТО

Илија Недков од Варна, агент во Скопје, ќе ја даде оваа изјава:

"Бо текот на месец март 1943 година стана искувањето на Евреите од Скопје. Тогаш сите агенти земаваа од Евреите како кој како може. Лично јас зедов за себе: едно пепкано, три вратоврски, две кошули и еден костум. Горги Цонов и Анто Антов еден ден пред да бидат однесени Евреите од Скопје влегле во една јеврејска куќа, направиле претрес и зеле злато. Тоа до чув лично од нив. Агентот Тодор Ташев зел мебел.

Дончо Антонов од групата Б зел мебел што го однес в родното место со камин, во Кустеници. Емили Михајлов зел спална и приемна, Димитар Димитров зел спална, Јордан Џогански, начинник на криминалната служба, направи многу костуми — се соруваале преку 30, и сите од материјалите што ги зел од јевреиските куки и дукани. Борис Гулгаров и пред мене и пред сите расправаше дека зел едно кесе со 30 до 40 жолтици и ги дал на начинникот Цанков, а овој ги задржал за себе. После се каеал: "Што му го давам, што не ги задржува за себе!" За Иван Захариев, комисоар по јеврејски прашања по целото Скопје се соруваале дека со камини испрацкал европски багаж за родното град во Бугарија. За Никола Кодов, начинник на административната служба при скопското обласно управување се соруваале дека зел од Евреите разноврсности и пари во купна вредност од околу шест милиони лева. Овој начинник на повеке Евреи за пари, се разбира, им го даде и често го бегало во Албанија. Исто така се соруваале и за самото обласно полициско начинник, Стефан Симеонов дека им издавал на Евреите важни пасоши за да можат да избегаат во Албанија и за тоа земал гомени мита. Забележано беше дека во тоа време кога Симеонов, поточно во неговото кабинет, влегуваше многу Евреи и Еврејки и таму се задржуваа по еден час и повеке...".

АРХИМЕНДРИТОТ СТЕФАН — „ЕВРОЈАД”

Но не земаа и не грабеа од беспомошните Евреи само полицијалните и агентите. Димитар Рав в го делене од Софија и архимендритот Стефан, кого постојано го влечеше со себе на разни свечениости и манифестации — сакаше да го направи скопски владика. Ова свештено лице набруа се открив само. Тој божијот храм толку го користеше на пропаганда против комунизмот, а особено против Евреите, што набруа го доби прекарот „Евройад". Кога есента 1942 година министерот за внатрешни работи на бугарската фашистичка влада, Петар Габровски, дојде во Скопје, архимендритот Стефан му рече пред сите:
Евреи од Македонија, има само два пата:
Еден е — патот на покорност, трпење, барање милост. Тоа е пат на самоубиство, оти значи самозаљување. Народните душми немаат милост за поробените народи. За Еврите ќе ја имаат најмалку.
Другиот пат е патот на борбата и осветата, патот на победата и слободата. Сите народи — поробени и слободни — се дигнаа на нозе, едните да ја сочуват слободата, другите да ја извојуваат. На ред со другите народи и македонскиот народ го дигна високо знамето на слободата и борбата. Создаден е непробиён фронт на слободата. На тој фронт се најдуваат наѓолемите, најсилилите и најбедотите сили: Советска Русија, Америка, Англија.
Евреи од Македонија, македонскиот народ ви да ђу братска рака и ве вика в борба. Секој Евреј — партизан ќе ги засили нашите храбри партизански одреди. Секој даден лев ќе ја помогне народната борба. Секоје мало ќе биде алишта, чевли, ќе не приближи до победата!

СЕ РАСПРОДАВАШЕ САМО ОНА ШТО ОСТАНА ПО ГРАБЕЖОТ

Осудувајќи го погромот меѓу Еврите, илегалниот весник „Народен глас“, орган на партиската организација во Штип во бројот од 1 мај 1943 година, напишал:
„Еден ден уште рано изтруна го блокираа целниот град, зачукаа на евреиските куќи побеснетите гестаповци и проклетите бугарски агенти и жандари. И починна да ги исфрлаат на сокак, како стока, жените, децата и мажите од сопствените куќи. А цандарите починна да ги гонат на места со штикови на пушка, како да направи кое знае каков престап. Ненаситните фашисти ги собираат сите Еврите од тока со кој от век си живеевме. Ги одведоа на места каде што ги соблекоа до гола кожа за да ги претресуваат. Им зедаа се што им најдое: за носење, за јадење и пирите до последниот лев. Им ги оставиа само алиштата на гробот и по еден душек и јорган и така ги однесоа во скопскиот монопол каде што ги собираа Еврите од цела Македонија. Таму ги држеа некое време како сто-
ка, настегани еден на друг, гладни, голи и боси. Потоа ги испрати сите Евреи од Македонија по разни логори, каде што опколени со жандарми и со по сто грама леб ке ги тераша да работат до дека не паднат. На тој начин системски еден по еден ке ги уништиет. До дека Евреите ги одвезда по логорите да ги уништуваат, дотогаш овде на нивните имоти се нафрили да ги плачкаат разни кметови, началици, агенти, жандарми, официери и др. Ненаситните плачкаши со коли ја изиграле европската серми, разни наместни, храна и др.

Партииската организација од Битола, пак, по повод депортирањето на Евреите издале проглас во кој ги опишувала сврстата на бугарските фашисти над Евреите, повикавајќи ги притоа македонскиот народ од ова да извлече и соодветна поука.

На 21 јуни 1943 година „Целокупна Б’лгарија“ објавил кратка вест со која ги информирала граѓаните на Скопје дека се продаваат на јавна лицензируема европски работи: спални, столичи, трпезари, машини за шиење и сл. Се продаваше, вкупност, она што остана по грабежот на европскиот имот од страна на бугарските окупаторски функционери, агенти и полиција.

**ПРИЗНАНИЕТО НА РАЕВ**

Во свечената сала на Офицерскиот дом, каде што се одржуваше судењето, протестите не стигнуваат. Обвинето на Раев збунет се врти до на едната до на другата страна.

Јавниот обвинител:
--- Дали бевте воспитувани дека Македонија е дел на Бугарија, а Македонијата дека се Бугари?
--- Џел живот, господин јавен обвинител.
--- И дојдете во Македонија да му поможете на македонскиот народ?
--- Да, господин јавен обвинител.
--- Како ослободител, нели?
--- Тогаш така мислев.
--- Дали влегувањето на бугарските војници во Македонија го сметавте за ослободително дело?
--- Тогаш — да!
никот на обласниот директор, Тома Петров. Го најдов дома, точно на ручек. Ме праша што барам, а јас му реков дека имам дете што со години не сум го видел, па сега дознав дека е во полицијата и ако може да ми помогне. Тој дрско ми одговори:
— Госпоѓо, ако е фатен како комунист и господ да слезе да моли нема да ми помогне. Ако е фатен пак за нешто друго, ќе гледам ако може нешто да се на-

И повеке не сакаше да зборува со мене. Јас потоа отидов во канцеларијата на обласниот директор Димитар Раев и го замолив да ми каже дали е син ми жив или е мртв. Тој ми одговори:
— Госпоѓо, сè ќе ви кажам за Благој: тој е фатен и е линвидиран!

Тој тоа го рече со насмевка на лицето. Кога ги чува овие негови зборови колениците ми се потсекоа и јас почна да плачам. Во неговиот кабинет беше и скопскиот кмет Спиро Китинчев, испружки во една од фопелите. Кога виде дека почна да плачам тој ми дофри:
— Не плачете, госпоѓо. За таков бунтовник и разбојник не може да се има милост — што барал, тоа и нашо!

Јас се обидов да му се спротивставам!
— Господин Китинчев, реков, немојте така да зборувате…

Тој беше категоричен:
— Немој да го жалиш. Тој беше будала што излезе в партизани. Тој не беше корисен за државата, а ни за вас, зашто тргна да се бори против бугарско-

Тогаш во разговорот се вмена и Раев:
— Ако имаш други деца, советувај ги да не бидат како брат им и да не појдат по неговиот пат!

На крајот го замолив Раев барем да ми каже каде е закопан син ми и да му го знам гробот. Тој грубо ми одби:
— Впрочем, што ќе ви го гробот! Таков разбојник не заслужува никакви адети. Требаше да го оставите на кучината да го раскинат!

Повеке не можев да го издржам тоа и сега во солзи ја напуштава канцеларијата“.

Мајката на Благој Давков се свртува кон суди-

— Другари судии, и денес не знам каде е гробот на син ми! Од името на мноштво завистни во црнила мајки, кои до ден денешен не знаат каде се гробовите на нивните синови и ќерки, молам народниот суд на сите овие вдечка да им пресуди заслужена казна, зашто сите тие на овој или оној начин издавале наредби за убиства и мачења!

КАДЕ Е ГРОБОТ НА СТРАШО?

Во салата врое како во кошинца: „Смрт! Смрт!“ извикуваат присутните.

Речиси 70-годишна седа во црнина, Цветана Асе-

ва, мајка на народниот херој Мирче Асеев, зборува ка-

— Стотека од мене? Не знам ништо! За разбо-

А кога го донесоа телото на син ми тоа беше седо искасено: во прстите, под ноктите, ушите се забележува траги од спици, прстите на нозете му беа скршени, имаше дупки на тилот, косата му беше седа искубена, а целата младешка снага нагрубена!"

Пред судот, пред обвинителите и пред онези кои што во салата го следат судскиот процес, со солзи во очите и премалена излегува Наста Пинцуррова, бабата на Стра-

що Пинцур. Таа плаче додека зборува:
— И син ми, татковото на Страшо, загина за слобо-

дата на Македонија и каде му е гробот јас и до ден денес не знам. А, ете, овие кривци не ми кажуваат каде е гробот и на мојот внук Страшо.

Старицата се врти кон членовите на Вишниот во-

— Го желувам да ми помогнете да го најдам гробот на внук ми Страшо Пинцур.

Публиката е вознемирена. Таа извикува:
— Беспилка на мостот! Беспилка на мостот!
СОСЕМА ДРУГ ЧОВЕК

Службиците на државната заштита со напор го запираат напредувањето на присутните кон обвинетите. Постои опасност судењето да биде прекинато: неколкуте стотина присутни од салата се обидуваат да го прекинат кордонот од припадниците на народната заштита и сами да се пресметаат со злосторниците. А кога ќе се спираат они што го следат судењето во Свечената сала на Офицерскиот дом, кога ќе заврши испитувањето на свеќовите, поранешниот директор на Скопската област Димитар Раев, во својот последен збор пред судот ќе рече:
— Наполнено ја респектира Федерална Македонија во рамките на Титова Југославија. Разбирам дека македонскиот народ во новата држава ја доби и ќе ја добие целосната слобода. За среќата на тој народ и на оваа држава се бара мојата глава. Мојата глава, господе судин, е на ваше располагање!
Со тоа заврши претресот на Димитар Раев. Претресот на највисокиот претставник на окупаторската бугарска власт во Скопската област, што го опфаќаше подрачјето низ Поморавјето до Скопје, Велес, Кавадарци, Штип, Гевгелија, Струмица и Берово. Раев на своето место седна глед и нервозен, очекувајќи го последниот збор на судот. Не беше тоа оној Раев од почетокот на судењето, кога мислење лек може со народните судии да се справи со итрини и одрчување. Ова сега беше сосема изгубен човек.

Уште на почетокот, кога, давајки ги своите генерални пред судот, Спио Китичев, бивш скопски кмет, изјави дека по занимане е земјоделец, во салата на Офицерскиот дом во Скопје, каде што се одржуваше судењето стана весело. Публикуата се смеше зашто секој го знаеше вистинското занимане на Китичев: професионален политичар, кој своите политички погледи ги минуваше според моментната политика и според силата на партијата во која членуваше: првин, во Демократската партија, потоа во Земјоделската, на потоа шируваше со Драгица Цветковиќ — се тоа ова во предвоена Југославија, за да ги пречека германските и бугарските окупаторски војски како „благонадежен“ Бугарин, кој „дел живот се борел за обединувањето на Македонија и Бугарија“. Кмет на град Скопје стана летото 1941 година и остана на таа должност се до 8 септември 1944 година. Во Софија се минува влади, министри, исто така, се минуваа низ Бугарија обласни директори, се минуваа обласни директори на Скопје, се минуваа обласни полициски началици, но Спио Китичев остануваше и пак остануваше скопски кмет. Служење добро и, навистина, немаеш потреба новите влади, министри и обласни директори, да не му веруваат. Дотолку повеќе што не говората верност и покорност беше проверена еднаш и уште еднаш и многупати потоа — скекогаш Спио Китичев го положуваше испитот на проверката.
ЕДНА ОД ЦЕНТРАЛНИТЕ ФИГУРИ ВО ОКУПИРАНО СКОПЈЕ

Како Китичевги пречека германските и бугарските окупаторски војски видовне. Како стана, веднаш по доаѓањето на германските војни, еден од тројцата скопски кметови, разбравме пречку едно од него вите исказувања што го пренесовме. А еве сега како стана и титуларен кмет на град Скопје:

„След пристигањето на бугарските администрациивни власти и зимањето на управљението во пивни раце, тогавашниот областен директор, Антон Козаров, ја отпусна општинската управа и след една конференција во областната дирекција на која присуствуваа десет до дванаест души, ја назначи општинската управа во Скопје. Мене ме назначи за кмет. Ова назначение биде по тројка седмици. Изведно време след моето назначување за кмет од страна на областниот директор Антон Козаров, од истоим бев повикан по телефон да одам во областната дирекција оти таму е присигнал командировано од Варна за кмет на град Скопје, инженер Јанко Мустаков. Кога се запознавме Мустаков ми кажа дека бил бил командирован за кратко време и дека дошол само да ја уреди администрацијата на општината. Со него доиде и еден број чиновници, кои требаше во Скопје да земат одредени места во општинската управа. Јас се почувствува навреден, но не дадов гласност на мојата навреда. Во општината останаа истите помошни кметови, а јас, за да не се чувствува навреден, добив звање заменик кмет. Дури бирото ми беше во истата кантеларија со Мустаков.

Во месец јули 1941 година од министерот за внатрешни работи на Бугарија, Габровски, бев назначен за титуларен кмет на град Скопје. Назначувањето стана по препорака на Мустаков, а вероватно и областниот директор Козаров е собирал сведоци за мене од граѓаните, Јас и Мустаков бевме заздраво со Софија при Габровски и долгата јас Мустаков го чекав, тој зборуваше со министерот. Кога излезе ми рече дека сум назначен за кмет на Скопје...“

Како официјално лице на окупаторската власт Споро Китичев примаше делегаци, пречкувааше високи функционери на бугарските и германските оку-

паторски власти, приредуваше приеми за министри, за амбасадори, за новинари, одеше во аудиенција при цар Борис во Софија, од „името“ на граѓаните на Скопје го молеше да дојде во „ослободениот“ град, разговараше со претседателите на бугарските власти што се менуваа, накратко речено, беше една од централните фигури на окупирало Скопје. На во својство на претседател на скопската општина ги пречека бугарските фашистики министри Славчо Загаров, Теодоси Даскалов, Петар Габровски, Радославов, генерал Никола Михов, Дочо Христов, Партов, Станчишев, го пречека лично и оразмереното между народот претседател на бугарската влада Богдан Филов, го пречека јапонското ополномошенство министер во Софија, Јамацу, стана претседател на бугарско-јапонското друштво во Скопје, го пречека германското ополномошенство министер во Софија, Бекерле, ги пречкувааше и организираа собирање подароци за ранетите германски војници на африканскиот фронт што се транспортираат низ Скопје за Германија, организираа вечери спроти Божик за германските официри во Скопје „за да се чувствуваат осамени, далеку од своите“, ги пречека и „хероите“ од Сталинград и напротив се тие да се чувствуваат како дома во градот што го „ослободи“ во април 1941 година, полагаа венци на гробовите на загинатите за геомини на Германија, ја имаше честа лично да го пречека и поздрави царат во Софије и за сего тоа како и за верност што ја потврдуваа со секоја акција, со секој декрат, Хитлер во втората половина на март 1944 година, го одликува со Медал за заслуги од прв степен. Одликувањето му го предаде генералниот германски конзулин Скопје, Артур Вите, и тоа за Китичев беше врв на возбуда и трогнатост.

ЗАНИМАЊЕ: ЗЕМЈОДЕЛЕЦ

А, ете, уште на почетокот од распитот пред Вишниот воен суд истоот по Споро Китичев на прашањето: занимање, одговора:

— Земјоделец!
— Не бевте ли во државна служба, военото? тоа прашува судијата Платник.
— Бев, времеено одговара Китинчев.
И повторно смеа меѓу публикуата. Мора да се признае: Китинчев израцил цела стратегија за својата одбрана: на се само се чуди!
Претседателот Соедин го прашува:
— Дали се сметаве за виновен дека ја одржуваат и помалегуваат бугарската окупаторска власт?
— Јас никогаш тоа не сум го работел, одговара Китинчев како од топ.
— Па бевте кмет на окупирано Скопје!
— Ме избраа наслила пак Спири Китинчев.
— А ја одобруваат ли надворешната и внатрешната политика на Бугарија? пак прашува претседателот на Вишоц воен совет.
— Каква политика? прашува Китинчев. Јас во тоа не се разбираам. Мене не ли е позната внатрешната и надворешната политика на Бугарија. Јас ја водев само комуналната политика на Скопје!
— Што подразбирате под тоа: комунална политика?
— Па, им помахаа на моите созрањаци, градев скривници за нив, точно така: градев скривници, а не го помахаа окупаторот!
И ги подава градовите. Чиниш: чека одликување. Збор зема јавниот обвинител.
— Обвинет Китинчев, ваши ли се овие зборови „Јас во мојата опитница нема да трпам србомани и комунисти!“?
— Не се секавам кому сум ги рекол, но може да сум ги рекол во лутина.
— Ве молам, дали овие зборови се комунална политика? го прашува јавниот обвинител.
Китинчев молчи.
— За кого ги градевите скривниците?
— За моите созрањаци, живеува Китинчев.
— А вие ли ја потпишавте одлукалата со која им се забрануваа на скопските Евреи користење на скривниците за време на бомбардирањето?
Спланаја живота на Китинчев:
— Јас.
Јавниот обвинител:
— Тоа комунална политика ли е?
Јасно: Китинчев молчи.

ШТО Е ТОА КОМУНАЛНА ПОЛИТИКА?

— Испративе ли честитка до граѓаните на Скопје по повод новата 1942 година?
— Да, испратив.
— Оваа ли е таа честитка: „Со восхит и со радост ви испраќам срдечни позорви и жели и по новата 1942 година. Среќни сме дека за првпат по долго годишниот ропство ја пречекуваме новата година како слободни граѓани во нашиот убаво, слободно, бугарско Скопје. За време на минатите тешки години на робување, нија ја прославуваме секоја една година под сенката на нашиот национално знаме. Кога ја пречекуваме 1941 и ја испраќаме 1940 година, ние со пророче самоуверување нazorавување и посакување таа година, најпри и најпропска за македонскиот Бугарин, да одлета во неат за сите времиња, а новата 1942 година да ја донесе долгочекуваната слобода и присоединувањето кон макарата Бугарија“?
— Да, тоа е дел од честитката.
— Па овие зборови — комунална политика ли се? Китинчев молчи.
— Кој ја потпишава глобата цар Борис да го посети Скопје?
— Јас.
— Сакате да ви ја прочитам?
Pовеќе миа од присуствуто на судењето извикуваат:
— Читајте! Читајте!
Јавниот обвинител Александар Христов ја чита глобата: „Ваше величество, на 12 април 1942 година, ние, жителите на град Скопје пропат ке го прослави-ме своето ослободување. Тој ден, на кој се скрши праните на ропството, благодарен на вашата мудра политика и на храбрата германска војска, огреа со-чето на слободата над македонската земја. Затоа ние особено ке се радуваме ако не удобостите со вашето присуство. Живееите и страдайте со векови. Ние ми тоа страдање и таа борба ги челичлеме нашиот борбен дух и ја издигнеме својата вера, за да бидеме достојни на слободата и за да можеме своите животи да ги ставиме во служба на вашето величество. Ние вам ви ја поднесуваме нашата целосна верност и ве-
тувања дека како граѓани на обединета Бугарија ќе го исполните својот граѓански дол активно: „Еден народ — една држава“.

Јавниот обвинител се врт коп Китинчев:
— Ова — комунална политика ли е?
Слаб, Китинчев, чиниш, се повеќе се смалува.
— А поздравната реч до јапонскиот амбасадор во Софија кога тој го посети Скопје — и тоа ли е комунална политика? прашува и понатаму јавниот обвинител.
— Не, признава најпосле поранешниот скопски кмет.
— Секако дека не, вели обвинителот, зашто каква врска има овие зборови со граѓането улици: „До пред една година во овој убав бугарски град и во цела Македонија царуваше неправдата и потивестота. Овде се криеше сè што е свето и скапо за бугарското срце. Благодарејќи на храброста на германските војници и верноста на нашите сојузници, ние денес сме слободни и се радуваме пред трохумот на правдата. Затоа храбрите победи на јапонскиот народ се и наш победи и затоа нашата судбина со сема е врзана со судбината на Германија, Јапонија и Италија”.

Китинчев се обидува да го убеди судот:
— Јас ова никогаш не сум го рекол!
— Како не сте го рекле? прашува јавниот обвинител. На овие вани зборови се објавен во весникот „Целокупна Б’лгарија“ на 17 мај 1942 година!
— Не знам, вели Китинчев.
— Како не знаете? уште еднаш прашува обвинителот.
— Не знам што пишува „Целокупна Б’лгарија“ — јас не читав весникот!
Во салата пак смења. Китинчев сака да се појави:
— А можеби и сум го рекол, вели, но сето тоа не беше искрено!
— Искрено или не, но вне на овој начин го заблудуваше сопствениот народ! се вклучува во дипломатиот претседателот Свеоздин.
— Не го заблудува, отсечува обвинителот.
— Како не? прашува претседателот.
претставници во бугарското фашистичко собране. Овие избори на експонентите на бугарската каузва им беа повеќе од потребни. „Претставители”, се знае, биле тие. На тој начин биле реализирани нивниите сите амбиции да го претставуваат македонскиот народ и да му го кројат куркот во рамките на своите тесни политички резони.

Бо окупираниот дел од Вардарска Македонија од страна на бугарските фашисти избори никогаш не се одржава, дури ни за едно собране фашизирани до последнит човек, какво што беше, на пример, Бугарско то народно собране во Софија. Се чини, нема поинду стративен пример од прашањето на изборите за тоа (макар што примери има повеќе) како фашистичка Бугарија гледаше на новоосвоениот краишта, посебно, како гледаше на оној дел од Вардарска Македонија во кој со силата на германското оружје и војници, и влее.

И билежки пред овој факт се урнуваа сите илузии за каква и да е годе слобода на Македониите што им ја донеле војниците на Петгата бугарска окупаторска армија, домашните колаборационисти со окупаторските власти, прашањето на изборите и „месни преставители” го покренуваше, речиси секојдневно.

Кон крајот на 1943 година за министер на „новите земји” беше назначен Партов. Тој неколкупати доаѓаше во Македонија (во ноември и декември 1943 и јануари 1944 година) и под притискот од одне што го придружуваше, тој во Штип јавно изјави дека во Македонија, најпосле, ќе се одржат избори. Тоа беше (и тоа остана) негов личен пропаганден потег, што требаше да го подигне моралот на оној грст Македонци што го поздрави формирането, по пат на оружје, на „голема” Бугарија. Оваа изјава на Партов внесе живот измеѓу колаборационистите.

Се чини, едно писмо од Димитар Гузелов напишано на 14 март 1944 година најилустративно зборува колку била голема заблудата на експонентите на бугарската политика во Македонија дека до избори, сепак, ке дојде, избори што ке треба да се сфатат како акт на давање „еднавки” права на нашите ограни, како што во едно писмо ке напишам самиот Гузелов. Еве ги најзначајните делови на тоа писмо:
"Драги Кириле,

Од разговоре са Мицо, како и од твое писмо разбрах дека идеје на господин Партов со Чкатров предизвикало општа радост меѓу нашето народа, како и особено меѓу другарите. Сподевам се дека се чувства со вас јас сега ќе ви дадам некои објасненија по повод патувањето на Чкатров;

1. Чкатров тргна со министерот, пред се, за да ги обири оние гласови на наше непријатели, кои мисле дека ние сме исклучиви лици и дека сме отфрлени. Тоа внимание кон нашата политика преку учеството на Чкатров во посетата на министерот доаѓа за да докаже дека ние немало никогаш случај од ослободувањето наваму дека би дадеме пренебрежувани, отфрлени или исклучени од страна на владата. На проплив уште од првиот момент на слободата до денес, раководните фактори на нашата политика непрекинато се обраќаа кон нас, барајќи наши соработка и наше мислење по сите врска...

2. Освен тоа, ако нашеста се спроведот избори, како што тоа го рече т. Партов, тогаш патувањето на Димче ќе има историско значење. Зашто секој го знае дека Димче тргнал со министерот само затоа што на тој ми обекал дека во Македонија ќе се спроведат изборите на тој начин ние дека ги имаме забележителен успех, односно реализирање на нашата политичка програма, што спроведувањето на изборите е една од најважните точки на нашата програма. Дури и да не се спроведат избори, ние го имаме зборот на Партов и затоа патувањето на Димче со него е наш колосален успех.

3. Ако нашеста се спроведот избори во Македонија, тогаш секој го биде благодарен на Чкатров, зашто најпосле му може дека се наложи на владата оштитата на народот, а со тоа да се подобри положбата на нашата влада, зашто тој акт го значи и давање еднакви права на нашето население. Врзувањето на изборите со Чкатров значи од друга страна и гаранција дека тие во бугарскиот парламент ќе ги приберат таквите луѓе како Чкатров. При таква состојба на нештата се налага и начината дека ние го бидеме наше фактори што ќе влијаат на владата кои лица тре-ба да се примат како кандидати. Тоа е од големо политичко значење, зашто ќе се наложи како општополитичко становниште во Парламентот да влезат оние лица што навистина не можат да се познати како борци и како негови заштитници. Што тоа ќе стане со наше знаење и со директното учество на Чкатров, тогаш секој го знае дека нашата политичка линија ќе тргнува, зашто ќе биде најнационална, а на и можеме дека ги определите кандидатите според критериите каме на географската политика. Од тоа ќе биде гаранција дека изборите нима дека ќе бидат арена на влекачи, кариеристи, слаби, но го направата на Чкатров.

Во сега тоа го прегледаме едно подобрување на положбата во Македонија и со нетрпение чекаме министерот да го преведе во дело она што тој го објави на народот и што ќе за задолжи владата пред народот. Тоа не значи дека ние, на крајот на краиште, веруваме дека навистина изборите ќе се реализираат. Досега ние честопати сме биле измамувани, таа е за верување на слични декларации. Нам ни останува дека ги чекаме делата и потоа дека кажеме дека го напустиле критичкиот однос кон владата. А до тогаш ние високо ќе го држиме знато на нашето словно, ние го подобриле сака дека се верува за каква даваме жртви и со која може да се явиме пред народот и пред нашите поднати велики токму за таа бугарска слобода!"

ПОЧЕТОК НА ВИСТИНСКА АГОНИЈА

Глигор Анастасов инсистирале кај Спиро Китичев тој да зборува по ова патување со Партов, кога министерот ќе дојде во Скопје. Анастасов ќе го информира скопскиот кмет дека и Тома Петров, помошник обласен директор (во јануари 1944 година по оставката на Рава, Тома Петров беше назначен за директор на Јаска каарата област) зборувал на оваа тема со Партов и дека овој сигурно ветил. И кога министерот Партов ќе дојде во Скопје, Китичев ќе му зборува, речени, цела вечера, за потребата од избори во Македонија. Партов и покрај јавното ветување дека ќе се одржат
избори, se уште се двоуми. Тој има резерви во однос на развојот на настаните внатре во Македонија: доколку дојде до избори, смета тој, може да дојде до јавни и несакани судувача меѓу кандидатите, тие можеби ќе се моделат во групи, а во „сегашната ситуација“, смета министерот „тоа би можело да има катастрофални последици во време кога ситуацијата на фронтот био се менува, а нарацнато народноослободително движење во самата Македонија зема се поширок замав“. Тогаш Китиначев, посветен од Анастасов, го вади од раков последниот адут: според тогашните законски одредби (може да се претпостави зопшто кандидатот за пратеник во бугарскиот парламент може да биде избран и без гласање, ако на кандидатската листа е напишано само неговото име. Тоа е веќе нешто — признава и самото Партов и тој дава збор дека ова прашање ќе го постави на првот нареден состав на владата во Софија. Партов ветувањето и ќе го исполните: тој пред владата на Божилов ќе го постави прашањето за избори во Македонија, но само неколку дена потоа ќе биде принуден да поднесе оставка на министерскиот мандат, зашто софискот двор не сакаше да чуе за какви и да е избори во новосвободените краишта, дури и во ситуацијата кога тие би му гарантирале на Дворот проверени луѓе за пратеници.

Така дефинитивно пропаднаа обидите на оние што се ставија во служба на окупаторот, во бугарското собране да има и „претставници“ од Македонија. Настаните што следуваа и не дадоа можност ова прашање повторно да се покрене. По оставката на владата на Божилов во мај месец, тоа впрочем, и не беше повеќе актуелно за никого. Сите имаа други грижки: како да се спаси соопштената коза.

ЈАСЕН СТАВ СПРЕМА НАРОДНООСЛБОДИТЕЛНАТА БОРБА

Судот го прашува обвинетот Китиначев: — Каков беше односот на директорот Раев, а подоцна и на неговиот наследник, кон Народноослободителното движење?

И за време на едното и за време на другото, одговара Китиначев, често во нивните кабинети се одржувале состаноци на кои беше разгледувано прашање од политички, економски и воен карактер. Се секавам на неколкунаци на состаноците кај Раев беше констатирано дека целата младина се одделила од државата, односно се приклучила кон илегалното движење, или, во наймала рака, тоа симпатизира. Стане збор и за мерките што треба да се преземат...

— Мерки, против што?

— И против Движењето и против оните што го симпатизираа. На тој состанок беше констатирано дека младите, за разлика од старите, се воспитани во друг дух, дека се под влиянje на српските учители. Се застана на становиштето дека треба да се уништи Народноослободителната борба за да се спретнат младите кон државата и да се превоспитаат. На овој состанок, а и на други состаноци кај Раев, често стапуваше збор за мерките против илегалното движење, на така падна и предлог за вооружување на населението. Особено овој предлог го поддржаа луѓе околу Ванчо Михајлов, како Кирил Дрангов, Диме Ачков, Трајо Шундов, Борис Бунев и други.

— А каков беше односот на Тома Петров кон Народноослободителната борба?

Веднаш по назначувањето за обласен директор тој заминува за Софија, каде од министерот за внатрешни работи доби инструкција за работата. По враќањето во Скопје тој свика еден поширок состанок на граѓани, на кој присуствува особено троговци, при што, покрај другото, зборува и за Народноослободителното движење. Притоа тој рече дека против ова илегално движење ќе бидат земени сериозни мерки од страна на војската и полицијата. Како обласен директор тој посети неколку околности во Област итакто одржа јавни собири. Во Скопје, на пример, зборуваше на тема „Национализмот и комунизмот“. Беше со него во Кавадарици и Гевгелија. И во овата града тој изјави дека против акциите на илегалните ќе се преземат военредно строги мерки и дека во иднина ќе се дејствува по системот на ВМРО, чиј член беше и тој самот.
— А дали вие зборувале на овие собири?
— Да, зборувал и во Кавадарици и во Гевгелија.
— Што рековте во Кавадарици?
— Реков дека порано не сум смеел словодно да се движен низ Македонија, а, еве, сега можам. Ис-то така реков дека има некои неправилности во работата на некои органи на власт и дека треба сите заеднички да работиме на нивното надминување, а не да се обидуваме нив да ги решиме со оружје в ра-ка. Реков дека целта на илегалните е да го разединат бугарскиот елемент во Македонија, денес, кога се ре-шива неговата животна судбина. Реков дека денес одре-ден број млади лице излегле со оружје в рака по планините и дека тие им одат на рака на оните што сакаат Македонија да потпадне под Србиите. Говорот го завршил со величание на обединета Бугарија и на мла-диот цар Симеон.
— А што рековте во Гевгелија?
— Зборувал против славянството, воопшто. И реков дека денес одре-ден број млади лице излегле со оружје в рака в планина да се борат против бугарската држава, против б'лгарштината. Тие се заблуде-ни, реков, и тие се борат против својот народ, зашто не ја знаат својата историја, не знаат борбите што македонските Бугари ги воделе за својата слобода.
Јавниот обвинител:
— За вас борбата на македонското народ за сво-ја национална и политичка слобода е „излегување одре-ден број млади лице со оружје в рака в планина за да се борат против бугарската држава, против б'лгарштината“?
Спиров Китинчев без размислување:
— Па нешто морааш дека речам!
— Рековте дека Тома Петров повекепати се за-кануваше на Народноослободителната борба?
— Да, во однос на Народноослободителното дви-жење тој имаше сосема ясен став. Своето глаголите тој насекаде го изнесуваше во своите говори. Зборува-ше дека како човек што се борел за слободата не-ма да дозволи таа да се компромитира и дека ќе земе најстроги мерки против илегалните. За негово време
имаше особено многу интеракции. Како скопјанец тој беше собрал еден круг своји лице около себе, како: Кирил Дрангов, Димитар Шалев, Трајко Чунев, Панче Хаси Трајков, Борис Андреев, Андреј Михајлов, Страйн Глигоров, Никола Коларов, Диме Ачеов, Гли-гор Анастасов, Борис Бунев…
— Се вачномихајловист до вачномихајловист!
— Тома Петров никогаш не криеш дека е вач-номихајловист!
— А можете ли да кажете како се развива ра-ботите во Скопје по падањето на владата на Багра-јанов?
— Да, зашто учествувал директно во тие настани.

ТОТАЛНА АГОНИЈА

Раскажувањето на Спиро Китинчев, вкушност, е вистината за тоталната агонија што ги зафати туѓето од Областната дирекција, од скопската општина. Оние што се ставија на располагање на окупаторот, таму некаде кон средината на летото 1944 година, особено по заседанието на АСНОМ на 2 август, кога темележки се на одлука на вистинските претставници на маке-донското народ, за првпат во историјата на Македо-нија, се конституира нова, демократска, федерална Македонија, во рамките на демократска и федеративна Југославија. Беше тоа нивниот последен напор да се спаси не Македонија, туку сопствената кожа. А ко-га веќе за тоа немаше услови, тогаш поголемиот дел од колаборационистите се распреса кои каде низ Бал-канот и Европа.

Како света тоа почна?

Кога министер-претседателот Добри Божилов не успеа да го реконструира својот кабинет (мај 1944 го-дина), беше принуден да поднесе оставка. Мандатот за состав на нова влада го доби Баграјанов. Наместо До-чо Христов, министер за внатрешни работи стана про-фесорот д-р Александар Станчев, близок пријател на Ванчо Михајлов. Неговото потекло беше македонско и тоа беше една причина повеќе во Скопје вачноми-хајловистите како Петров, Китинчев, Дрангов и другите, неговото именување да го притис како менува-
СПИСОЦИ

Во новата влада на Баграјанов едно министерско место остана празно: министер за градежништво. Преку обласното министерство во Скопје, Тома Петров, Димитар Чкатур е повикан во Софија. Неговата прва
ДА СЕ СПАСИ СОПСТВЕНАТА КОЖА

Во втората половина на август 1944 година веќе беше јасно дека владата на Баграјанов ќе падне. И неочекувано, при крајот на август (поточно на 28 август) Тома Петров во својот кабинет во обласната дирекција во Скопје свикува италијанска средба. На средбата присуствуваат: Димитар Гузеел, Спиро Китинчев, браќата Јордан и Димитар Чкатрови, Кирил Дрангов, Панчо Хаши Трајков, д-р Никола Андонов, д-р Борис Андреев, Никола Коларов, Димитар Давидов, Андреј Михајлов, помошниците на обласниот директор Петар Думев и Димитар Панов, Трајко Чундев, Борис Бунев, Велко Спандев, и уште неколку лица — вкупно 19 луѓи. За прв пат по толку месеци на едно исто место се собраа италијанските: воани и оние што го сметаа Ванчо Михајлов за неприкосновен водач на организацијата и оние што му ја одредувале таа влада, сметајќи дека неговите методи се надминуваат од времето и настаните, а и тоа дека неговото отсуство од Македонија фрла сенка на неговиот авторитет.

Обласниот директор Тома Петров возбуден им соопштува на присутните:
— Зборував телефонски со професорот Станишев. Тој ми рече дека положбата е очајна и дека ние како знаеме треба да ја спасуваме Македонија!

И покрај тоа што настаните во светот (брзото напредување на сојузните на сите фронтови) и во Македонија (задењането на АСНОМ и незаприличиот развој и Народноослободителното движење) најавува ваков развој на ситуацијата, сепак овие зборови на Тома Петров доаѓаат како гром од ведро небо. Збунетоста е толкува што никој подолго време не може да се соземе и да дожде до збор. Молчането е општо.

Тома Петров прв ја прекинува тишината:
— Мислам дека доколку бугарските војски се повлекат од Македонија, постои сериозна опасност таа да потпадне под Србиите. Затоа предлагам веднаш да избереме еден привремен комитет што ќе има улога на влада и кој ќе протега независна Македонија!

Истовремено предлагам да се свика конгрес на претставителите на Македонија, кој ќе го подготви тоа прогласување и ќе избере постојана влада!
Дијалогот го прекинува генерал Коjo Стojанов, командант на Петтата армија, кој заедно со командантот на Штипската дивизија, генерал Алексиев, влегува во кабинетот на Тома Петров.

Тој е возбужден:
— Што тук ми се јави министерот на војната од Софија и прашува: што е тоа што се случува во Скопје. Во Софија чуле дека во Скопје се прокламира независна Македонија!

„ГРИЖИ“ ЗА МАКЕДОНИЈА

Овие зборови на генералот ги збунуваат присутните. Сера, навистина, не знаат што треба да се прави. Состанокот завршува со неколку набрзина усвоени заклучоци: Македонија мора да се спаси; да се направи обид да се влезе во врска со младите; Тома Петров под итно да замине за Софија и да види во што е работата и да не се прогласува независна Македонија пред да се состане конгресот!

И сето ова се случува кон крајот на август 1944 година, овие разговори, овие „грижи“ за Македонија, овие планови за конгрес итн. Кон крајот на август, значи, по заседането на АСНОМ. Она „да се влезе во врска со младите“, значи да се разговара со представителите на партиската организација во Скопје, но до тоа никогаш нема да дојде.

Имено, агонијата веќе фатила дланки корени: повеќе од јасно е дека бугарските војски ќе се повлечат и сега веќе не е време за разговори и преговори, туку за акција. Акција, чија единствена цел е: како човек да се извлече од оваа загорена каша!

Тома Петров се врати од Софија и носеше нешто поведри вести: министерот за надворешни работи, Драганов, лично му рекол дека ситуацијата не е така црна, дека владата ќе направи се Македонија да не дојде во туги раце.

Но направо Петров ги убедува присутните: додека тој се вратил од Софија, падна владата на Баграjanov и нов кабинет состави Муравиев. Това значи дека зборовите на Драганов, сега веќе немаа никакво значење. Од многу проста причина што тој не беше повеќе министер за надворешни работи. Обласниот директор Петров повторно предлага да се врати во Софија и таму да разговара за новонастаната ситуација со новите министри, особено за регулирање прашањето на финансите и прекраниата, доколку во Скопје се прокламира независна Македонија.

Сега веќе, кон почетокот на септември, на вториот состанок, сите се согласни: треба што побрзо да се свика конгрес, да се декларира независна Македонија и да се избере македонска влада и таа да го реши финансискиот прашање и прашањето за прекранивање на населението.

Тома Петров, сиоп првено во лицето, удира со раката по масата и вика:
— Без пари и без храна ние не можеме да прокламираме независна Македонија.

ОБИД ЗА ВООРУЖУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНІЄТО

Додека Тома Петров се подготвува да замине за Софија, Спиро Китичев крое планови со новиот команда на Петтата армија, генерал Поп Димитров, околу вооружувањето на македонското население. Паролата со која ванчомихајловистите од Скопје сакаат да го наоружат населението е: доаѓаат Србите, бранете ја Македонија!

Генералот потврдува со главата:
— Ќе видам дали има некои италијански пушки.
Китичев инсистира:
— Тоа не е довољно. Потребно е целокупното оружје на Петтата армија да се подели на население тоа да може тоа да ги прати границите на Македонија. Потребно се: тенкови, топови, митрализа, минофлаки — сете оружје!

Генералот одмахнува со глава:
— Таква одлука сам не можам да донесам. Мо- рам да се консултирам со Софија.

Тогаш доаѓа Тома Петров. Бра. Го зема во автомобилот Поп Димитров и заедно заминуваат кај Германците. По три часа сам ќе се врати пред хотел „Македонија“, ќе се поздрави со брата си и ќе за-
мине. Засекогаш. Притоа, ќе го одбие молбата на Китинчев овој да тргне со него:
— Ке биде непријатно Скопје да остане и без обласен директор и без кмет. Ке речат луѓето дека сме избегале.

Тоа се последните зборови на Тома Петров, скопскиот обласен директор. Шести септември е 1944 година.

ПОДГОТОВКИ ЗА БЕГСТВО

Утредната на 7 септември, Петар Думев радосно ќе го информира скопскиот кмет:
— Знаеш, Германците две согласност да се формира независна Македонија!
Междутоа, само неколку часа по полноќ, истниот тога Петар Думев загривено ќе му соопшти на Китинчев:
— Што току добив шифрирана телеграма од Софија. Вечерва во полнок Бугарска ќе ја објави војната на Германца. Во полнок бугарските воиски ќе почнат да ја напуштаат Македонија!
Оваа што се случува отцепнато и нокта на 7 септември во Скопје е рамнозначно на вистинска лудница. Генерал Поп Димитров му наредува на новиот полициски обласен начелник Нивичанов стратешките места во Скопје да ги заземе полицијата, зашто воиската го напушта градот и Македонија, воопшто. Нивичанов, кој јасно оценува дека веќе не важат никакви наредби и кој, исто како и Поп Георгiev, сака да ги проси главата, ќе го одбија наредбата и издава своја наредба со која им наредува на полицијците и агентите во три часот по полноќ на 8 септември сите да почнат да го напуштаат Скопје и да тргнат во првот кон Куманово. Спиро Китинчев, информиран за повлекувањето на бугарските воиски од Думев, цело попладне на 7 септември бара автомобил со кој ќе го напушти градот, чиј кмет беше речиси 40 месец. Напосле, дури по полноќ, Нивичанов му кажува на Китинчев дека има еден автомобил што го чува за „секој случај“. Со автомобилот, во четири часот наутро на 8, септември, дури и не збогувајки се со своите блиски, Скопје го напуштаат: Нивичанов, Китинчев, син му, Никола Коларов, Петар Думев и Страхил Раз-

ПРИЗНАНИЕ

Вече кон плодната на 8 септември Спиро Китинчев беше во Кустендил кај своето семејство, кое таму отпатуваше неколку дена порано. Тој во Кустендил ќе остане до 3 октомври, кога и ке биде уапсен.

Не треба ни да се нагласува дека од идејата за создавање „независна“ Македонија не останаа дури и нерадува. Сопствената кожа беше подрачена од таму некаква „независна“ Македонија, која, таква како што требаше да се формира, под патронат на Германците, се разбира, немаше дури ни во својот за родиш каква и да е перспективна. Особено не по заседание на АСНОМ и особено не по недвојбено победоносното од на единиците на Народноослободителна воиска.

Претседателот на судскиот совет му се обрка на Спиро Китинчев:
— Имате ли нешто да кажете бо својот завршнал збор?

Спиро Китинчев потврдува со главата:
— Да, Сакам да речам дека ги признавам своите грешки и истеко се кајам. Се радувам дека македонското прашање еднаш за секогаш е решено во корист на многустраналниот наш народ, чиј син сум и јас. Се колам пред жртвите дадени од страна на партизаните за ослободувањето на Македонија. Изјавувам дека ослободувањето е мојата најголема радост и готов сум за мојата татковина да го жртвувам својот живот!
Втор ден од судењето во Скопје, вторник, 29 мај 1945 година. Во големата сала на Офицерскиот дом се е исто како и вчера. Можеби неколку нови лица меѓу присутните, неколку фоторепортери, група новинари, чии извештаи се вградуваат во темелите на младото македонско новинарство.

Пред членовите на Вишното воен суд се наоѓа д-р Благој Панчев. Беше помошник кмет на скопската општина, десна рака на Спири Китичев и претседател на Германско-бугарското дружство во Скопје.

— Каква беше задачата на Друштвото? го прашува претседателот на судот.

— Да, ги развива културните врски, одговора Панчев.

— На кој начин се манифестираат тие врски?

Прашанието како да го збунува обвиненот.

— Преку посети на културни дејци од Германија на Скопје, одговара малку потоа.

— А како го учествуваша во борбите кај Сталинград и потоа дојдоа на опоравок во Скопје, беа културни дејци?

Обвиненот одмавнува со глава:

— Не, прошторужува.

— Бараште ли вие за нив станови за нивниот престој во Скопје и собираате ли помоши за нив?

— Да, одговара обвиненот.

— Му приредите ли на германскиот ополномоштен министер во Софија, Бекерле, спектакуларен пречек?

— Да.

— Зборуваште ли преку Радио Скопје на роден денот на Хитлер, велически го и читашки одломки од неговата биографија?

— Да, признава д-р Благој Панчев и погледнува во судот.

Панчев ги крева раменуците:

— Признавам дека тоа нема многу врска со културата и јас не можам да објаснам зошто се тоа го правев!

И користејки ја паузата меѓу две прашања, признава:

— Со жал и самоют констатирам дека мојата дејност беше штетна за македонскиот народ. Јас, исто така, признавам дека сум се ставил во служба на оккупаторот и дека сум му служел. Шест месеци пред ослободувањето искрено се зарадувал на слободата и барам справедлива казна за мене!

Веднаш по него почнува расправувањето на Димитар Гузелов, доктор по филозофија и директор на Радио Скопје (Гузелов докторираше во Загреб кон почетокот на март 1943 година на тема „Шопенхауеровата прагматичка критика на умот“, а директор на Радио Скопје стана нешто порано — во јуни 1942 година). Пред да почне солискувањето, Димитар Гузелов изјавува:

— Признавам дека сум му служел на оккупаторот. Признавам дека сум виновен што со својата прогаида сум му потрошил на македонскиот народ по бргу да дојде до своето ослободување.

Попледното пред Вишното воен суд застанува инженер Димитар Чкатров. За разлика од Димитар Гузелов, кој, според „Нова Македонија“ во претпледнинот дел од испитувањето, манифестирал дрскост и цинизам, Чкатров е снот исплашен и збунет. Вели:

— Точно е дека ја напаѓа бугарската влада, но ја одржува и ја пропагирала бугарската кауза во Македонија, напроти српската кауза!

На прашанието: Како тоа во борбата на македонскиот народ гледал само бугарска и српска кауза, а не можел да ја види јасната определеност на народот, тој прошторужува со наведнатата глава:

— Да, се чувствува виновен за тоа!
Активноста на Димитар Чкатор и Димитар Гузељов оди напредно и тешко е да се одели: нивните акции се синхронизирани, тие се надополнуваат, нивнито идеен став е јасно прецизирован. Судењето во Скопје ја покажа вистината: Чкатор и Гузељов, како и нивните истомисленици: брата Светевци, Тома Кленков, д-р Панче Хани Трајков, д-р Страхил Ханипанзов, Богдан Поп Горчев, Иван Шопов и уште неколку ми други, ставајки се во служба на големобугарската идеја, се свртеа против сопственото народ и неговите вистински истории интереси. Судењето ја открива голотијата на нивната активност: борејки се за идеалите на „голема“ Бугарија, тие, всушност, се боре за своите тесни, лични интереси.

Оваа група интелектуалци така страсно се предаде на големобугарската пропаганда дека се Бугари, што настапато што следуваа ги трескаа од еден друг историски вид, последователно и толку силно, што тие крајот на Воената го дочекаа сесема дезориентирани, разочарани и запаметени.

Всушност, за цело време на војната тие се залажуваа и себеси и другите околу себе, дека најпосле, ете се „слободни“. Нивните признанија покажаа дека кога тие ќе се свестат за тоа дека се само играчка во рацете на оние што Македонија ја сметаа за своја колонија, ќе биди сесема доцна. Играчка и една можност повеќе пред македонскиот народ да се мавка со лагата дека „најдобрите негови синови“ влегувањето на бугарската војска и полициската апаратурата во Македонија го сметаат за „светот и голем ден на обединувањето“. Бугарските оккупаторски власти од првот ден на окупацијата кон овие и важните свои поклоници се однесуваа со резерва и недоверба, не пропуштајки притоа да ги навредат и омаловажат. Случајот со Гузељов е карактеристичен: нако од првот ден на окупацијата тој го поздрави најсречно влегувањето на бугарските фашисти во Македонија, тие него не го прифатија ниту како општественик, ниту како стручно лице. Тој долго време живееше во доста тешка материјална состојба. Министерот за внатрешни работи на Бугарија, Петар Габровски, при нивната прва средба во Софија, него и Чкатор со голема до за на ципизам дури и ги навреди. Имено, според секса на Чкатор, штото ќе и дајат влегле во капелариите на министерот, тој станал, љубезно им се извинил дека дваяцата ќе уште се без работа, извалди од дебот неколку изјади лева и им ги понудил „да им се најдат“. Самото Гузељов го признача дека „во текот на декември 1941 година заминав во Софија, заради влегувањето дека ќе станам началник на Радио Скопје. На мое гоело разочарување не сакаа да ми назначат и чекав се до април. По многу интервенции и молења, најпосле ми назначија. Во текот на март, април и мај 1942 година, живеех во Софија и, поинишен и очен, заради недовербата и сиромаштијата, се измачив многу“.

**ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР**

Во втората половина на април 1941 година, бугарските војски го окупираа поголемиот дел од Вардарска Македонија. Димитар Чкатор и Димитар Гузељов се вратиле во Скопје. Нивното гладење на ситуацијата е јасно: во Македонија политички фактор мора да остане и треба да остане онаа група што „ја води“ политиката во Македонија за времето на српската окупација“. Според нив, оваа група треба да изработи своја програма за работа во новонастанатата ситуација. Прво барање на групата е да се судат и да бидат осудени нивниот идеј, што и служиле на српската власт. Штога му признатите обласен директор во Скопје, Антон Козаров, не го прифаќа ова барање. Буферираните од „ослободувањето“ интелектуалци тогаш го прихват тешко: нивната прва акција претрпива неуспеш
и тие починуваат со сомневање да гледаат на највисокот претставник на окупаторската власт. Ње имаат и зошто:

Антон Козаров доаѓа во Скопје со цел список имиња на оние што ја поддржуваа окупацијата. Имињата ќе ги забележи лично министерот за внатрешни работи, Петар Габровски. Но притоа ќе му го даде и клучниот совет: по секоја цена, безразлично колку ќе му слушат, да фрли јаболко на раздорот мечу нив! Итер, впреки интригант, Козаров првите недели во Скопје ќе ги мине во љубезно смешкање на сите и во широко запознавање со гулето. Китинчев дури ќе го носи кај погобата и попознати трговци и занаетчи на имендени. Отверајки го срцето пред него, Чкатров и Гузелов ќе му се доверуваат како на „свој човек“. Запрашан какви биа неговите односи со Козаров, Гузелов ќе изјави:

„Со облацинит директор Антон Козаров се запознал во почетокот на мај 1941 година, откако се вратил од заробеништво. Првите разговори се однесувале до властта во Бугарска, како мислат да ја уредат Македонија и Слично. Ние му зборуваме за борбите што сме ги водел со време на српското ропство, како овде во Македонија е зачуваан бугарскиот дух, му зборуваме за потребите од казнување на Србите што беа во Македонија, а подоцна му ја изнесуваме и нашата политичка програма за уредување на Македонија, го покренувме чиновничко прашање, вклучувајќи на местните сили за изградба на новата држава, му зборуваме против Комитетот на чело со Стефан Стефанов и Аци Кимов, зборуваме за јатот дека во него влегле ги кои немаат никаков авторитет и изнесуваме му ги, исто така, мисерниот што овој комитет ги правеше. Сгласно општата желба на народот и ние го поддржување мислењето дека Србите треба да си одат. Во текот на месец јуни ние бевме често во контакт со облацинит директор по прашањето за организирање на културниот клуб во Скопје, зашто кое него се вршеа подготовителните работи во однос на организирање на клубот. Тој искажуваше дека сака да се обедини интелигенцијата во Скопје. По неупореден за формирање на клубот, од директорот на земјоделската банка во Скопје, Кефиров, дознавме дека Козаров

на едно место рекол дека ни дал „можност за борба”, од што заклучивме дека тој нарочно ни давал надежи и се правеш дека предност дава на едната или на другата група, за да може да не насочи едни против други и да не разедини“.

**ЗАДАЧА: НАЦИОНАЛНО ВОСПИТУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО**

И кога веќе беше споменат Културниот клуб во Скопје:

Кон почетокот на јуни 1941 година неколкуна скопски интелектуалици (Димитар Гузелов, Димитар Чкатров, д-р Никола Андонов, д-р Борис Андреев, Христо Зографов и Апостол Апостолов), ја покренува идејата за формирање културен клуб, во кој ќе биде собрана интелигенцијата со задача „национално да го воспитува населението“. Оваа идеја му ја пренесоа на Антон Козаров, чие задоволство е посебно: Клубот веднаш се формира! А има и зошто Козаров да е задоволен: Во статутот на клубот „Свети Климент Охридски“, што го подготви Димитар Гузелов, а другите едногласно го одобри, под точка два стои: „Целта на клубот е да создаде во широките народни маси даблоко сознание за дружавата, ѕарот и татковината“. Под точка три: „Да работи за обединувањето на сите Бугари, за да се создаде една голема Бугариска, во нејзините етнички историски и организки граница“ под точка четри е забележано: „Да работи за справено сознание и самочувство на Бугаринот во Македонија, да ја воспитува младината во едно здраво бугарско национално чувство“ и под точка шест: „Да го извршува брзото при соединување и обединување на Македонија со мајката татковина, со љубов и без потреси“.

**Јавниот обвинител: „Каде ја направите последната редакција на статутот на клубот „Свети Климент Охридски“?“**

Гузелов: Како обвинител директор Антон Козаров.

**Јавниот обвинител: Каде точно?**

Гузелов: Во неговата канцеларија во Областната дирекција.
Јавниот обвинител: Кој ја вршише последната редакција на статут, кој дефинитивно ги формулираше одредбите?

Гузелов: Областниот директор, Козаров.

Јавниот обвинител: Што друго се договорилете со Козаров при последната срдба со него, пред да се одржи основачкото собране?

Гузелов: Набележавме едно четириесетина имиња на скопјани кои требаше да влезат во управниот совет, притоа внимавајќи меѓу нив да има лица од сите структури и за сите предвидени секции.

Јавниот обвинител: Колку секција требаше да има клубот?

Гузелов: Осем.

Јавниот обвинител: Кои точно?

Гузелов: Секција за култура и просвета, секција за стопанско воспитување на народот, секција за селано изградување на селото, секција за народно здравје, секција за државно-правна и политички процеси, секција за почасни и организирање на машина, секција за физичко воспитување, спорт и туризам и секција за проучување на народната култура, за завршување на националните споменици и за завршување споменот на националните херои.

Јавниот обвинител: Кои го имаше последниот збор при изборот на лицата што требаше да влезат во клубот?

Гузелов: Козаров.

НЕУСПЕШНО ОСНОВАЧКО СОБРАНЕ

Но Козаров не би бил Козаров, ако во сето тоа не ги вмеша своите планови и интриги: тој на основачкото собране на клубот дојде во придружба на Китичев и адвокатот Глигор Анастасов и двата ваноч-михајловски, претставници на скопските трговци и занаетчи. околу формирането на клубот се разви шириота пропаганда: "Целокупна Влтарија" донесе голем повик за присуство, без печатени посебни плакати, а иницијаторите развија забележителна лична пропаганда, особено меку учителите.

Меѓутоа, како резултат на политиката на Козаров, основачкото собране се претвори во прво жестоко судирање меѓу старите приврзаници на Ванчо Михајлов и помладите, интелектуалците.

Спири Китичев, кој во акцијата околу формирањето на клубот имаше посебно место, изјави: "Собрането го отвори Глигор Анастасов, како најстар меку присутните. За секретар беше избран Гузелов. Глигор Анастасов уште во самото почеток рече дека целта на клубот е во него да се соберат сите граѓани за да можат да разменуваат мислења за политичката положба, за стопански и други прашања. Потоа доди збор Гузелов, кој, покрај другото, го покрене и прашањето како да се вика клубот и кој може во него да членува. Колку што се секавам Гузелов ја застава тезата дека во клубот треба да членуваат само интелиектуалците, зашто тој ќе имал големо значење и ќе давал мислења по многу прашања, а сето тоа најдобро го разбириле интелектуалците. Яс, Глигор Анастасов, Емил Павлов, Блајо Попанков и други, ги поддржуваат мислењето дека клубот треба да има поширок карактер и дека во него може да членува секој граѓанин на Скопје, зашто во него освен политички прашања ќе треба да се разгледуваат и стопански и трговски и занаетчиски прашања кои ги интересираат на различните структури на граѓаните од Скопје. Исто така се разви дискусија по прашањето како да се вика клубот: "Скопски културен клуб", "Клуб на интелиектуалците" или "Граѓански клуб". Се прими името "Скопски граѓански клуб". Кога дојде на ред изборот на претседател се направи голема групичка: една група го предложи Глигор Анастасов, а Гузелов го предложи областниот директор Козаров за претседател на клубот. Се потегна прашањето дали може обласен директор да се меша во вакви работи. Козаров кога виде дека противоството е доста забележително, рече дека не сакал да се меша во работите на граѓаните, но дека сакал само да биде корисен на собрането и потоа во знак на протест ја напушти салата. Тогаш Гузелов, наместо Козаров, го предложи Чкатров, што исто така од еден добар дел од присутните не се прифати. Кога видел Гузелов дека ќе се избе-
ре Глигор Анастасов за претседател, се сврте кон публика и извика:

— Што стоите уште, ајде, одете си, собранието го одлагаме за друг пат!

Кога Гузелов виде дека собранието ќе ја продолжи работата, бидејќи поголем дел од присутните останаа и бараа да продолжиме со избор на претседател, тогаш тој го грабнал статутот и записникот и ја напуштил салата на театарот. Оваа постапка на Гузелов предизвика големо реагирање. Глигор Анастасов по некој ден дојде и ми рече дека Гузелов одбил да му го даде записникот и статутот и рече дека затоа ќе оди до обласниот директор Козаров да ја бара неговата помош. По ден-два Козаров му се јавил на Глигор Анастасов и му рекол дека не може да му се наметне на Гузелов и не може дури ни тој да го добие од него записникот и статутот. Така пропадна обидот во Скопје да се формира граѓански клуб".

НА ИДЕОПОПОЛНУВАЊЕ ВО СОФИЈА

Еуфоријата се уште ја носи оваа група ванчоменицања од акција во акција. Летото 1941 година е лето на забретано антагонизирање: Чкатров, Гузелов, Иван Шопов, Петар Хаци Панзов, Харалампи Фучаров и д-р Тодор Гичев заминааа во Софија и таму преку амбасадорот на Независна Држава Хрватска, Жидовец, испраќаат до "водачот" Анте Павелиќ книга-благодарница за тоа што тој на скопскиот младински процес во 1927 година, дел од тогаш обвинетите бранеше безплатно.

Јавниот обвинител: Каде се одржа севеноста на предавањето на книгата-благодарница?

Чкатров: Во една од халите на хотелот "Б'лгарија", каде што беше отседнат хрватскиот амбасадор.

Јавниот обвинител: Кој ја одржа поздравната реч?

Чкатров: Јас.

Јавниот обвинител: Што рековте притоа?

Чкатров: Преку амбасадорот Жидовец му заблагодарувал на Анте Павелиќ за заштитата што ни ја пружи за време судењето во Скопје (Павелиќ безплатно го бранеше Чкатров и уште неколкумина други обвинети — з.н.) изразувајќи ја притоа радоста дека Хрватска е слободна и независна и дека можеме во новиот поредок што се конституира во Европа, да се чувствуваат и не слободни. На овој начин не, ете, можеме да му ја изразиме својата благодарност!

Неколку дене по свеченоста во хотелот "Б'лгарија", Димитар Чкатров, Димитар Гузелов, Иван Шопов, д-р Тодор Гичев, Методи Новкар, Благој Панчев и уште некои други, го посетувале општештението гимназиски министер во Софија, Бекерле за да му ја изразат својата благодарност што германските војски ја "островиле" Македонија од "српското игно" и на македонскиот народ му ја донеле толку очекуваната "слобода".

Јавниот обвинител: Кој зборуваше на приемот кај Бекерле?

Чкатров: Благој Панчев.

Јавниот обвинител: Што рече тој во својот говор?

Чкатров: Рече дека група македонски интелектуалици преку општештениот министер во Софија ја исказувале својата благодарност до фирерот на германскиот народ Адолф Хитлер, за слободата на Македонија.

И уште една посета: На предлог на министерот на внатрешни работи на фашистичка Бугарија, Габровски, групата, предводена од Гузелов и Чкатров, го посетувала претседателот на бугарската влада, Богдан Филов, при што Гузелов му заблагодарувал за "слободата" што и ја донесе на Македонија!

Јавниот обвинител: Дали направувате уште некоја друга посета тие јунски денови во Софија?


Јавниот обвинител: Зошто пак него?

Гузелов: Не знам како сето таа се случи и кој ја предложи таа посета. Со неа сакаме да го потпирате пријателството меѓу бугарското и унарското народ.

Јавниот обвинител: Зошто не го посетувале италијанскиот амбасадор?
Гузелов: Едно от нашите найзначащи настъпуваща в това време беше войната на големите България да се признаята и запазятите краишта на Македония с Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево и Струм. Овие краишта вечно ги имаше окупировано Италия. Мислителите не е моментот в това време токму от тие причини, че в посветени италианския амбасадор.

Делегацията се връща в Скопие. Еден изкуствен месец испълнен с животно значение на групата експоненти на голямата политика в Македония беше на изминаване. Тие от своите активности агитират за бъдещето на българската обиколка.

**ПРОТИВ СОПСТВЕНИЯ НАРОД**

Во юни Чкатров и Гузелов ще правят своите прва обиколка в Македония. Чкатров едва за Прилеп Крушево, Битола и Ресен, а Гузелов во Струмица, Доир и Гевгелия. И едното и другото има неща така: да го крени „националното българско чувство” на народа. Формират клубове, читалища, држат паметни разговори в името на царството и „свободата”.

Претседателят на съдата: Кои места вие ги посетихте?

Гузелов: Струмица, Доир и Гевгелия.

Претседателят на съдата: Какво има от това?

Гузелов: Во Струмица да формирах културен клуб, а читалище во Доир и Гевгелия.

Претседателят на съдата: Ти формирахте ли?

Гузелов: Да. Во Струмица за претседател на клубот не избрах мене, но клубът не проявил некои посебна активност.

Претседателят на съдата: Дали само на това заврши вашето патување?

Гузелов: И во мите града пред насочиха народ на зборуване в патриотски дух, искано да се изрази мнение и поканено да играе ролята на Македония, на творческа работа и да се помага државата.

Непосочно работи и Димитар Чкатров в градовите што ги посетиха.
 влада, Богдан Филов, со излагањето од 5 јуни 1941 година?

Чкатров: Да, господин претседател.

Изминаа шест недели — довольно да се открие лицемерното на окупаторот. „Слободата“ и донесе на Македонија полициски часови, протони, шверци, растоочно незадоволство веќе луѓето, недостиг на најелементарни животни намирници, машинаци при менувањето на бившојугословенскот динар со левот, први апсеца. Тоа можеше да се забележи, на секој чекор. Но можеше да се забележи, исто така: онц маклумина што во доаѓањето на германските и бугарските војски го гледаа „избавувањето од ропство“, беа готови да му се стават во служба на окупаторот. И затоа му се доодржуваа, го потсетуваа на себе, речиси за целото време на окупацијата протестираа зошто не им се верува. А окупатор како окупатор: тој е готов да ја прими коректата на секој, но не му верува никому. Од она што остана по оваа група големобугарские експоненти како документ, едно е повеќе од сигурно: за целото време на окупацијата тие во своите јавни истицани, во контакти со претставници на окупаторските власти, во разговорите со нив, секогаш ќе го покренуваат прашањето за именување на соодветни „месни луѓе“ на високи функции од што логично треба да се подразбере нивно именување на високи функции во окупираната Македонија.

БАРАЊЕ ВИСОКИ ФУНКЦИИ

А тогаш кога за кметови и околиски управители ќе бидат поставени „месни луѓе“ (и тоа во ограничен број) окупаторот овие свои коректовци ќе ги третира како безначајни функционери, крај кои настаните минуваат и се одивуваат процесите, а тие само беспомошно ги следат:

„ Во јули и август почна да се назначуваат, ке запиште своерачно Гузелов, месни луѓе за кметови и околиски управители, и за чиновници, воопшто. Тоа прашање повеќе беше социјално, зашто многу чиновници гледуваа и требаше да им се помогне. Со ова назначување власта сакаше сите тие македонски ин-

телектуалци да ги врне во својата политика, а не тие самите да бидат креатори на своја, народна политика. Но брзо се покажа дека и со тој акт власта не сака да го задоволи народот. Така дојде до едно раздвоување во самата власт меѓу месните луѓе и полициските начелници, кои беа дојдени од Бугарии. На нив им беше заповедено да немаат доверба во месните околиски управители и тие сами да управуваат без да им се потчинуваат. На този начин продолжиа незадоволствата против полицијата, злоупотребите, недовербата и трешките."

Првпат јавно прашањето за месни луѓе во власта ќe бише покренато во излагањето до претседателот на бугарската фашистичка влада, Богдан Филов.

Jавниот обвинител: Кој тоа напишава излагањето?

Гузелов: Јас и Чкатров.

Jавниот обвинител: Што содржеше тоа?

Гузелов: Во него главно ја изнесувме борбата на македонските Бугари за време на српското ропство за запазување на националното сознание.

Jавниот обвинител: Чие и како национално сознание?

Гузелов: Бугарското.

Ова излагање на Чкатров и Гузелов беше нивно прво јавно обраќање до мошните високи бугарски фашистички функционери. „Запазувањето на бугарското национално чувство кај македонското народ“ беше и остана мото на нивната целокупна активност, кое не само што ќe ги доведе во политички коракак, туку нивното, за жал, богато ангажирање во текот на окупацијата, ќe го сврти против нивното сопствен народ.

Jавниот обвинител: Како ќa толкуваат вашата политичка активност за време на окупацијата?

Чкатров: Ништо за време окупацијата се државе за средината: Не се определиме многу за левциата, ниту пак за крајната десници. Ништо се државе до ставот кој го соединувахме национализмот со социјалната праудоа.

Jавниот обвинител: Можете ли тоа да го докажете?
Чкатров: Да, се како. Ниеве бевме против ВМРО на Ванчо Михаилов, кои своето крило го претвори во фашистичка организација. Ниеве бевме против ратничите, бранците и легионерите и коза тие не канеа да влеземе во новите организација, ниев ги одбиевме. Ниев со нившто не му покажавме на народот дека сме против партизанското движење, ниту пак излеговме со програмата дека сме против него.

Јавниот обвинител: На 12 април 1942 година вие со Гузелов испративме една декларација од 18 точки од владата во Софија. Во неа, во точката седумнаесета, препорачувате „борба против комунизмот и плутократизмот, како и слични на нив појави и надминување на причините што ги создаваат“. Неле е тоа јавно деклариране против Народноослободителното движење, чија идеологија, како ито е познато беше комунизмот?

Чкатров молчи.

— Тоа беше грешка, ке рече потом.

Јавниот обвинител: Но тоа не беше ваше единствено јавно декларирање против партизанското движење, како што веле. Во декември 1943 година, препорачувајќи повеќе „опции усили“, вие во јавното обраќање до бугарската влада во Софија, во декларацијата под наслов „Што треба да направи бугарската влада во Македонија“, во точка 18, предлаште: „За гонење на партизаните да се создаде народна милиција, реконструирана од месни влијатели и чесни лица. Вооружувањето на народот во секој случај е нужно". Дали е ова јасно изјаснување против Народноослободителното движење и поддржување на идејата за формирање контрачети, чии злосторства се познати?

Чкатров молчи.

Јавниот обвинител: Зошто беше потребно вооружувањето на населението?

Чкатров: Тоа требаше да биде подготвено во секој момент со оружје да се противстави на српското влијание.

Јавниот обвинител: Дали под српско влијание вие подразбирате влијание на комунизмот?
вени во шиан ска борба еден спроти друг, од која борба безусловно ќе излезе новиот свет како победник, ние треба да бидеме духовно мобилизирани и единствени, за да можеме да ги дочекаме настаните до крај. Кој го претставуваш за вас „новиот свет”? Чкторов повторно моли. Незадоволството на присутните се изразува преку секои погласии на барање за најстрога казна за обвинетот. Чкторов, блед и вознемирен, гледа само во душемето.

Претседателот на судот инсистира: Можете ли да кажете кој го претставуваш за вас „новиот свет”? Чкторов: Тоа е мислење дека новиот свет е сочинуван од сите на Оската.

Претседателот на судот: Можеби затоа, верувајки му на „новиот свет", изградните таков однос кон „еврејското прашање", на кого потреседателот на бугарското собрание Димитар Пешев и група пратеници стана во заштита на Евреите, вие во програмското писмо од декември 1943 година напишале дека ставот на овие општественици предизвикува „вознемиреност можел да се изрази со усвоен живот"?

Отговорот на Чкторов: „Да, тоа беше грешка!" не може да се чуе од протестите на присутните, кои на тој начин го изразуваат своето незадоволство од Чкторовото однесување за време на окупирањата.

ГРАЃАНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ КЛУБОВИ —
ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР

Летото 1941 година е при крај. Чкторов и Гузелов, наспроти една вистина што и тие самите ја чувствувале — дека ситуацијата во Македонија од ден на ден е се пошлала и дека сега само тие веруваат оти со доживотот на бугарските војски и полиција навистина се работи за чин на „ослободување", тоа своето чувство ќе се обидат да го наметнат и на другите. Им треба само форма преку која тоа го направат. И тогаш понесува нивната иницијатива за формирање граѓански национални клубови во општештото дел на Вардарска Македонија од бугарските фашистички војски.

Во текот на септември 1941 година група скопски ванчомихајловци доаѓа на идеја да формира скопски национален клуб. Иницијативата ја дава Тома Петров, заедно со брат му Иван Петров, Димитар Шалев, Коста Ципшев, Кости Миков, Никола Грнев, Коце Черваров и уште некои други. Имати го предвид искуството со формирањето на културниот клуб „Свети Климент Охридски", овозможувано на избореното собрание присъствуваш само проверени лица, само онези што добија лично покана.

За да не се повтори она што се случи при формирањето на културниот клуб, беше договорено Чкторов и Гузелов да останат во овој случај, на заден план, а во првичен ред на формирањето да истапат скопјаните како Тома Петров, Китинчев и други. Ке видиме: Чкторов и Гузелов добија друга задача.

На основачкото собрание што се одржа во Скопје на 14 септември 1941 година во киното „Балкан" за претседател беше избран Тома Петров, за потпретседатели Благој Панчев, Коце Черваров и Иван Пиперков, а за секретар Младен Хаџи Герасимов. Спиро Китинчев и Димитар Шалев останаа незадоволни: не беа избрани во управното тело на клубот. Тома Петров за да го зачува како-тако единството на присутните, и двадесет и четири предложки за советници со право да присъствуват на седниците на управата. Првата акција на граѓанското национално клуб во Скопје беше една делегација на чело со Тома Петров да замина во Софја, каде претседателот Богдан Филов и други министри за да побара враќање на имотите на оние лица што за време на поранешниот југославија ги загубиле од било кои причини.

Скопското искуство, се чини, ги покрена иницијативите на пошироката акција. Се покажа дека овие институции, граѓанските национални клубови, можат да се исскористат за пошироко прибиране и организирање на „конструктивните сили на народот”, како што ќе рече Гузелов. Идејата е точно прецизирани: овие клубови треба да ги соберат околу себе „здравите национални елементи” и на тој начин да станат нешто како политички фактор што ќе дејствува меѓу народот. Бидејќи во фашистичка Бугарија партиите беа забранети, формата на дејствување преку вакви и слични на нив институции беше добредојдена. Тие требаше да станат „национални надра” за кои толку мно-
гу зборуваа постарите и помладите ванчомихајлови
ги во текот на целото време на окупацијата. Идејата оде-
ше уште понатаму: кога по формирањето клубови низ
целата окупирана Македонија во Скопје се свикаше
собране на претставителите на клубовите, тогаш тре-
ба да се избере едно трчилено раководно тело, кое
во името на македонскиот народ, зборува пред влас-
та. Не треба некоја посебна остроумност да се дојде
dо заклучокот кон луѓе кој треба да бидат избрани во
управите на клубовите и кој ќе ја претставува пред
власта Македонија и нејзиниот поробен народ.

### И СВОЈОТ ОДНОС, СЕ РАЗБИРА, КОН НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛСКА
### НОТО ДВИЖЕЊЕ, БИДЕЈКИ НЕГОВИТЕ ПРИНАДНОСИ И СИМ-
### НПАТИЗЕРИ БЕА НАЈИЗРАЗИТИ „НЕПРИЈАТЕЛСКИ ЕЛЕМЕНТИ
### НА БЛАГАШИНИТА“.

### ПОЧЕТОК НА ОГРАЂУВАЊЕТО
### НА ОКУПИРАНА МАКЕДОНИЈА

Чкаторов и Гуцелов добија задача (или сами со
неа се задолжија, тоа во случај и тоа е седно) вакви
клубови да формираат низ Македонија. Димитар Чка-
тров по повод оваа активност, ќе изјави:

„Целта на овие клубови беше да се организира
граѓанството и младината преку една национална про-
грама, за да се бори за зачувување на бугарскиот на-
ционален дух во населението во Македонија, да се
спротивставува на ненационалните елементи, да го зачу-
ва народот од непријателска пропаганда, и воопшто,
да ги прибере националните сили на Македонија.
Крајната цел беше да се претставува една политичка организација. Во Куманово заминава-
ме јас и Гуцелов и таму формирање граѓански нацио-
нален клуб со претседател Крсто Лазаров. Потоа во
Штип отидовме јас, Гуцелов, д-р Тома Петров и д-р
Никола Андонов, и таму, исто така, формирање ваков
клуб. За претседател беше избран д-р Тодор Гичев.
Подоцна јас самото патувал за Витола каде го форми-
рав клубот, чииј претседател стана д-р Борис Светиев.
Во Ресен, исто така, формирање граѓански национален
клуб, а за претседател беше избран Поп Евтимов. Во
Охрид, каде што беше заседно со д-р Борис Светиев,
претседател на клубот стана Христо Паунчев. Подоцна
со Гуцелов и д-р Борис Светиев отидовме во Крушево
и таму формирање граѓански национален клуб."

Дел од искажувањето на Гуцелов го надополнува
нешто попрекизно, она што го рече Чкаторов:

„По формирањето на граѓанскиот национален клуб
во Скопје, решивме да посетиме некој градови
во Македонија и таму да формираеме вакви клубови.
Така, на 22 септември, јас, Чкаторов, д-р Тома Петров
и д-р Никола Андонов отидоа во Штип каде го форми-
равме клубот на чело со д-р Тодор Гичев. Потоа
јас и Чкатров отидовме во Кumanovo каде го формиравме клубот (Точно е ова што го зборував Гузелов: најпрвин, на 21 септември 1941 година, граѓански национален клуб е формиран во Штип, а потоа на 28 септември, во Кumanово — з. н.). По извесно време формиравме клубови во Неготино, Гевгелија, Струмица и Радовиш. Очекуваните резултати и предвидените планови за дејност на граѓанските национални клубови не се остварија.

Точно: клубовите не ги исполнува очекуваната „им недостигае масовност“, што рече по еден друг повод Чкатров. Со други зборови: не беа прифатени од народот во чие име групата и ги формираше. И тоа е, се чини, суштината на сите акции, на целокупното дејствување на оние што се ставија во служба на окупаторот: нивните акции не предиаа меѓу народот, не наоѓаа на негова поддршка, не го ангажираа. Остануваа меѓу тесен круг луѓе, и безразлично колку ги беа гласни, акциите не даваа како и да е резултат, зашто немаа корен, како што би се рекло.

Две работи, покрај другите помалку важни, се буквални експонентите на бугарската каузда, ду што се почувствуваат разбиени уште есената 1941 година и никогаш повеќе да не се кретат како групација, како идеичка, како политички фактор: првата, одбивањето на македонскиот народ окупатората да ја прими како „ослободување“, како „голем чин на присоеодние кон мајката татковина“, што најдоброто се изрази преку почетокот на востаното само кратко време по окупираните и второ: психолошијата на окупаторот. Имено, окупаторот останува ист на сите мерииндии и во сите времиња: тој е готов да соработува со секој што ќе му се понуди да му служи, но голем дел на оваа граница до која соработникот ја поддржува и реализира неговата политика. Уште повеќе овој и ваков окупатор што со силата на оружјето влезе во Македонија во втората половина на април 1941 година. Свесен дека во Македонија уште од првот ден постои отпор, како и свесен дека Хитлер може да заигра на друга карта, бугарскиот окупатор ќе се обиде преку низа мерки на безбедност и репресалија да се зацврсти во простори и меѓу народ, кој никогаш не го сметал за свој и за добродојден. Значи, ваквото окупатор

само одвреме навреме ја користише соработката на групата Чкатров — Гузелов, и само тогаш и исключиво тогаш, кога таа однесе во прилог на политиката што ја водеше во окупиранито дел на Вардарска Македонија.

ПОРАЗНА СЛИКА НА СОСТОЈБАТА

Акт на капитулантство, или поточно: почеток на агонијата на оваа група е излагањето на Димитар Чкатров за положба во Македонија по шестмесечната „слобода“. Инженерот Димитар Чкатров ќе манифестира тотално политичко слепило, зашто понесен од големобугарските идеи, заслепен од нив, тој во првите партизански пушки во Прилеп (неговиот роден град) и Кumanово, гледа само соручување на две светски идеологи, соручување на национал-социјализмот и комунизмот, а не гледа, или пак не сака, не може да види, дека правите пушки во Македонија против бугарското окупаторство се израз на општонародното расположение кон „слободата“ и „ослободителите“.

Што донесува писменото излагање на Чкатров? Една поразна слика на политичката и икономската положба во „ослободена“ Македонија. И еден одбор врвачки напор да се докаже дека „водечките синови на македонскиот народ“ исцело се предадени на идејата „еден народ — една држава од Добружа до Охрид и од Дунав до Егеј“ и дека сите обиди тие, претставителите на македонскиот народ, да се очуваат во воодушевување на нацијата и историјата, зашто народот би се одрекол од секаков обвинувајки го притоа дека сака да внесе герилки во здравиот национален организам“.

Изминаа само шест месеци од влегувањето на бугарските окупаторски војски во Македонија. Положбата на населението е толку влошена што и Чкатров со горчина ќе признае дека „таа е исто така како и под српското иго“ и ќе додаде: „Ако не и положа“. Имајќи, пред се, само една цел: што повеќе пари да излечат од македонското население, да му го пронајдат и земат и последниот лев, бугарските окупаторски власти земјата ќе даваат под наем на една годи-
ОПШТО РАСТРОСТВО БО СТОПАНСКИОТ ЖИВОТ

Групата интелектуалци около Гузелов и Чкатров инсистираа данокот во новите услови да се определи така што пригоа да бидат поштедени онли што далеч свој придонес за ,,слободата“. Меѓутоа, окупаторот не обрна на тоа нивно инсистирање никако внимание: данокот остана за сите ист, така како што беше одреден во бивша Југославија.

Механичкото применување на постоечките бугарски закони во окупираната Македонија предизвика општо растросство на стопанскиот живот: многу занаетчиски дукари мораат да бидат, по сила на законот, ликвидирани, а стоката конфискувана. Така, на пример, свекарите ги затворија своите дукари, на малите мелниците им беше ставен клуч.

Посебен хаос и општо незадоволство, како и можност за шверц и брzo збогатување, предизвика определувањето паритетот на динарот во однос на левот. Затекнувите стоки кaj македонските трговци од окупаторските комесари беа оценети на база еден динар — 160 лева, што беше далеку пониско од цената на истите стоки во ,,старите предели“. Тога во Македонија намами цела армија трговци од Бугарија, кои сите стоки во окупираниот дел од Вардарска Македонија ги откупувала, по далеку пониски цени. Се разбира, ги однесоа во Бугарија и на таа зелка заработка тешки милиони. Така, на пример, комесарат на окупаторската бугарска власт во Скопје конфискува 14,000 метри свила по 138 лева метро. Оваа свила им беше продадена на трговците дојдени од Бугарија по цената на конфискацијата. Тие исти трговци свилата во Бугарија ја продаваа по 800 лева метро, остварувајќи преку нок, што би се рекло, заработувања од околу 10 милиони лева. Навистина дојде време кога шеговитата изрека ,,сичко има — тешко се намира“ стана груба реалност.

Огребувањето на Македонија од страна на ,,ослободителите“ е општо: долговите на македонските трговци на Српската народна банка, почна да ги натплатува Бугарската народна банка, натплатувајќи притоа и камата на нив од ,,ослободувањето“ до денот кога го натплатува борчот. И се случи во тие тешки времиња, таа да им го искан а и она што не беше нејзино и што тие во текот на изминатите месеци не можеле да го остварат. Навистина, вистински акт на ,,ослободувањето“.

КАКО ЧКАТРОВ ГО ОБЈАСНУВАШЕ ВОСТАНИЕТО?

Се разбира, Чкатров не можеше, а да не го покрене и овојпат како и многупати дотогаш и многупати потоа,,чиновничкото“ прашање.

Што бараат чкатровци покренувајќи го ,,чиновничкото прашање“? Бараат високи функцији, какви што смета дека им припааат заради нивното минато и спремност на слугување. Зашто не треба да се заборави: беше крајот на ноември 1941 година, значи, изминаа шест месеци и нешто повеќе од ,,ослободувањето“, а многуима од нив беа сè уште без работа, навредувани, потцениувани. Некои ,,месни луге“, што летото 1941 година беа назначени на повисоки функцији, кои крајот на годината или во првата половина на 1942 година беа отстранети од служба.

Во ова свое резиме за резултатите на ,,слободата“ Чкатров сосема јасно и претизно ќе го објасни својот став и ставот на своите истомисленици за почетокот на востанието во Македонија. Бидејќи не можеше да прејде преку фактот оти излего првите партизански одреди, а првите пуши во Прилеп и Куманово ја најавиа желбата за вистинска национална, политичка и социјална слобода, Димитар Чкатров ќе се обиде да го протолкува сето тоа по своє и на свој начин:
"Еден настан ги вознемирува во последно време духовите. Тоа е случај со комунизмите и партизаните. Но тој настан е резултат на дирижиране однаодвор и треба да се разгледа со особено трепение. Причините во секој случај се коренат во новата бугарска власт. Ние ја познаваме силата на комунизмот во Македонија од времето на српското ропство, тогаш кога тоа туго за народот учење наоѓаше морална поткрепа дури и кaj националните, зашто во својот развој делумно криеше и национални мотиви. Од друга страна сметаме дека сегашната негова појава, што се случи во некои градови, е негов пораз, а не успех. Поразот е зголемен и со тоа дека месо нив не се наоѓа ни еден од нивните постари интелектуални водачи, а исключително само најмладите, дури и малолетни. Не се важни, според нас, толку настаните, не е важен шумот што се дига околу нив, особено во старите предели. Комунизмот во Македонија никогаш не ја претставувал масата бугарско население, туку секогаш бил само секта за строго определен круг луѓе, кои, макар што беа затворени, никогаш во народот не создава борческа традиција, ниту пак свој авторитет. Сега народот ги осудува и тие кај него не наоѓаат никаква поткрепа, ниту пак нивните борци се сметаат за маченици...

Погледнато обективно комунизмот во Македонија не претставува никаков тежок проблем. Тој може да се ликивира лесно, доколку е само да се му даде особено значење и, од друга страна, аргументи за агитација. Неколкуте фрлени летци, катехизисот во кој има објавено и смртни пресуди за позрел човек претставуваат детска работа. Насилно средство за борбата против него е организиранието на младината во национални јадра за да се ангажираат нејзините творачки сили и да не ја се даде можност да мисли на нешто друго..."

Така Чатков за комунизмот во Македонија и за Народноослободителното движење. И како што се случуваше порано, и како што ќе се случува подоцна, по секое излагање, ќе следат и точки со соодветни препораки и забележки. Па така во точка три од забележките упатени до власт, Чатков запиша: „Не се изгонети сите Срби, затоа некои од нив станаа најсилни гнезда на (комунизмот) против државната дејност“. Во точка четири: „Не се ликивира со шпиона- ните, за да може народот да здиви и да (почне решително да ги гони комунизмите) ја почувствува справедливата рача на властта“. Во точка пет: „Не се казнати заетечени во Македонија српски чиновници, туку беа пуштени мирно да си работат, а сега се јавуваат со чеги да го обескошуваат народот“. И во точка шест: „Поради ова и многу други работи во почетокот на власт се покажу многу лабава кон непријателските елементи, таа не остави впечаток на сила и моќна национална власт, што беше причина да дигнат главите негативни елементи, а особено комунизмите..."
возможува „безболно и без потрси“ приоштување на Македонија кон царството. Стравот дека народа „ке се пасивизира“ и дека не ќе може „да се вртне во една творчка работа за државата, царот и татковината“ ги покренува оние околу групата Чкатров — Гузелов на една, па уште на една, и уште на многу други акции, кои се повеќе пред народа ќе го откриваат нивното вистинско лице и нивните вистински намери.

„НАРОДОТ ВО Македонија СЕ ЧУВСТВУВА НЕРАМНОПРАВЕН“

На другарската средба во Скопје, во канцеларијата на Чкатров на 4 и 5 јули 1942 година, ќе се соберат нешто повеќе од двесетина истомисленици на Чкатров и Гузелов, речиси, од цела Македонија: Христо Паунчев од Охрид, Сотир Тренчев од Ресен, д-р Борис Светиев од Битола, Кочо Ванов и Богдан Поп Горчев од Велес; Христо Сеизов од Кавадарци, Емил Можичев од Неготино, д-р Тодор Гичев од Штип, Тома Кленков од Свети Николе, Павле Гичев и Кое Краташиев од Скопје. И двата ден на средбата ќе се фрлаат дрвја и камена против властта само затоа што таа не се поткрепа во реализирањето на својата големобугарска политика на „здравите национални сили“, што ќе рече, на оној грст интелектуалци што се смета од „народни“ претставители. Присутните на средбата во канцеларијата на Чкатров во почетокот на јули 1942 година, не пропуштаат да напласат дека му служат на окупаторот, само се незадоволни што, ето, тој не се потпира на такви гуѓе како нив:

„Народот има и сега потреба од свои заштитници, од гуѓе што ќе му ги разберат болките и ќе го лекуваат во согласност со државната политика на нашата татковина Бугарска“, ќе изјави на средбата Чкатров.

Рекомен: целата средба е на знак на едно општо незадоволство што во клучните позиции во окупирани Македонија не се поставени гуѓе од групата Чкатров — Гузелов. Писмото до цар Борис, како и усвоените заклучоци вријат од такви барања. Во писмото до царот, ќе зажалат дека „народот (во Македонија

—з.н.) се чувствува до извесна степен нерамноправен“ и ќе продолжат: „Власта не го направи потребниот акт со претставитите на македонскиот народ, за да му покаже на светот дека одединувањето станало како резултат на врвната војна на самиот народ во Македонија“. И, се разбира, повторно прашање на избори, за кои понапред опширно пишуваат. Писмото до цар Борис, како и сите други јавно публикувани писма од овие експоненти на големобугарската политика во Македонија, се вонредни документи за политичко-социјалнаата ситуация во Македонија за време на окупацијата. И се разбира и во ова писмо, како и во многу други подоцнежни протести ќе биле надолго и нашироко покренувано прашањето на „македонската интелигенција“, односно онаа група околу дванацата најекспонирани нејзини претставители. И притоа, што е се сместено нормално, ќе биде покренато и прашањето за функциите што тие треба да ги добијат:

„ Од друга страна, ќе стое во писмото, месната интелигенција ќе чувствува потчинета и сметана за недостојна да заземе раководни места во државната управа. Народот не може да си ја претстави ипак неуспехот, освен преку наложувањето на токму оној бугарски елемент, што го носише знаемот на бугарите во Македонија, елемент што го познава народот и неговите потреби и што без потрси може да го припознати до вчера под ропство бугарскиот народ во Македонија кон системот на управа на царството“.}

ОДНОСОТ НА КПКОН ГРУПАТА

Чкатров — Гузелов

Комunistичката партија на Македонија и нејзиното раководство веднаш ја оценува го големобугарската политика на групата Чкатров — Гузелов и уште во своите први објавувања против нејзината активност ќе определи нејзиното место во поновата историја на македонскиот народ. Во прогласот на ПК на КПЈ за Македонија изден на 1 август 1942 година, по повод 39-те години од Илинденското востание, се констатира дека „врховните се трудат да го заблудат македонскиот народ“ и да докажат дека „Илинденското
востание, главната Крушевска Република, вспушност се "иден", "слобода" и "рамноправност" кои на македонскиот народ му ги донеле Хитлер, цар Борис и Мусолини". Во прогостав македонските врховни се осудуват како главни виновници за неуспехот на Илинденското востание и дека сега таквите како нив се подготвуваат да ја предадат и загушат национално-ослободителната борба на македонскиот народ.

Светозар Вукмановик Темпо на 28 февруари 1943 година им упатил повик на македонските партизански одреди да ја засилат акцијата против окупаторот. Во повикот се вели дека македонскиот народ би можел да ги оствари своите загрозени интереси само низ борбата против предавниците на македонскиот народ, како Китичев, Чкатров и другите.

 Во прогостав на ЦК на КП на Македонија од јуни 1943 година се повикувале македонскиот народ на борба против окупатор и неговите соработници, а Комитетот на НОФ во својот прогостав од септември 1943 година обнашал внимание дека "изродители на македонскиот народ, како Чкатров, Гузелов, Китичев, Светнови и други работат на сите начини да го задржат во своите криви и на тој начин да ги разбијат неговите сили што се борат за ослободување".

 Во својот прогостав по повод Првото заседание на АСНОМ ЦК на КП на Македонија на 4 август 1944 година, нагласил дека "старите кривици на македонскиот народ, Ванчо Михаилов и Станчев, а покрај нив и Чкатров, Гузелов и Китичев, коват злосторнички заговор против македонскиот народ, неговата народноослободителна борба и тешко извожуваните придобивки во таа борба".

МОЛБИ ЗА МИЛОСТ

Доста контрадикторни во своите изјави, често премолчувачки ги одговорите, на крајот од судењето во Скопје, Чкатров и Гузелов замолија за милост.

 Во својот завршен збор Димитар Гузелов, мегу другото, рече:

"Најпокорно го молам почитуванот суд да не измен за моето однесување. Секогаш сум се раководел во своите акции за доброто на Македонија и македонскиот народ. Сега, кога Македонија ја доби својата слобода во рамките на Федеративна Југославија, по силата на славните борби на Народноослободителното движење јас како син на таа земја се радувам и го прихватам тоа решение. Ја признатам својата вина и се кајам. Го молам почитуванот суд да ги земе предвид олексителните околности. Со чиста совест и вера ја оставам мојата судбина во рацете на народниот суд. Да живее слободна Македонија во Федеративна Југославија!"

Димитар Чкатров изјави:

"Ако се свртам кон мојот изминат пат ќе видам дека тој е исполнет само со страдања и мачења. Откако знам за себе се давам за Македонија. Секогаш сум се раководел само од едно: доброто на македонскиот народ. Јас ја доживев најштетата судбина на еден син на Македонија: толку многу лежев по српските затвори, а, ете, денеска сум исправен пред најштетниот суд — да ми суди мојот народ, мојот народен суд. Исцрено се радувам дека се создаде слободна македонска држава. Нека живее народот среќно во неа. А ако сум направил некому нешто лошо, јас исцрено жалам!"

Судот ги изрече пресудите: обвинетот Димитар Неделков Раев се осудува на смрт со бесење, обвинетот Спири Китичев на смрт со стрелање, обвинетот Димитар Чкатров на смрт со стрелање, обвинетот Димитар Гузелов на смрт со бесење, обвинетот д-р Панојот Хитров на смрт со стрелање, обвинетот доктор Благој Панчев на пет години тешка присилна работка, обвинетот Азис Ибраим се ослободува од обвинението, обвинетот Захари Велков се осудува на доживотна робија, а Никола Икономов на седум месеци присилна работка.

Присутните на судењето одлукува на судот ја поздрави со извикувања: "Да живее народниот суд!" и "Смрт на предавниците". Вишето воен суд на Југословенската армија, Совет при Генералштабот, ја потврди одлукува на Судот со тоа што смртната пресуда на Спири Китичев му ја замени со времена казна.
ДОПОЛНУВАЊА*

* Како што е познато, текстот „Судената како последен пораз“ е објавен во „Нова Македонија“ како нејзин ексклузивен фелтон. Додека траеше објавувањето на фелтонот поголем број читатели се обратија на Редакцијата, надополнувајќи некои делови од изкажуваната што без користење во фелтонот. При оформувањето на оваа книга, О. Павловска ги издвоји онење писма што се во тесна врска со настаните за кои во фелтонот станува збор.
1) Д. К. Будимовски („Триглувска“ 26, Скопје) во врска со изјавата на Спиро Китинчев го испрати ова дополнување:

Спиро Китинчев, како што се пишива, изцапал дека првата бугарска воена единица што дошла во Скопје по навлегувањето на германските фашистички окупатори на 7.IV.1941, била свечено пречекана.

Тоа, воопшто, не е точно!

Со љуб и сол пред Офицерскиот дом во Скопје на главниот площад, тама бугарска окупаторска единица ја пречекаа Спиро Китинчев и неговите соработници од Бугарскиот национален комитет што тој го формира заедно со Стефан Стефанов кој беше специјално за тоа дојден од Софија. А тоа беа двесетина луѓе (заедно со нивните жени и деца околу четирисетина) што сакаа на бугарските „ослободители“ да им направат „свечен пречек“. 

Скопјаните на бугарските окупаторски едници не им приредоа таков пречек освен ако се смета за „свечен“ пречек тоа што група младини, главно скоевци, на главната улица каде што сега се наоѓа Домот на ЈНА (ул. Маршал Тито) ги опишоа со каминица и со јаца и гласни извичи: „У-у-у-у, опичарци“, и „Вратете се од каде што сте дошло!“

Еве како дојде до тоа.

Откако по навлегувањето на германските окупатори на 7.IV.1941 во Скопје се формира таканаречениот Бугарски национален комитет на чело со Стефан Стефанов, а чиј прв потпрестредател беше Спиро Китинчев, едно утро (не се секавам на датумот) на влезните врати пред скопските куќи беа излешиени плакати и на нив напишано „Оваа куќа е бугарска“ на германски и бугарски јазик. Тоа го направи Бугарскиот национален комитет со Командата на германските окупаторски гарнизон. Скопското население беше озлобено и многу домашноста, кои немаа страх од одмазда, од своите врати ги симнаа плакати. Партииската и скоевската организација во Скопје, исто така, презеде акција за кишење на плакатите. Тоа траеше неколку дена во атмосфера на озлобеност и протест од граѓаните. Во таква напита атмосфера се говореше дека се очекува да дојдат бугарски војници за да ја окупираат Македонија, но точно денот и часов не се знаеа.

Колку што се секавам, на 15 и 17 април, ако не и нешто подоцна, простру низ градот вест дека бугарските војници пристигнуваат (С. Китинчев вели дека тој бил из-
сеција на Културно-просветното друштво „Реља Крилатче“, билдјеки властите не го дозволуваа неговото самоистно дејствување.

Во текот на јули 1938 година беше одржано и првото собрание на секцијата на есперантистите во зградата на Женското занатскичиште. Во мошне живата дискусија, отако беше истакнато значењето на меѓународниот јазик, почи на првот корак, кој ја добил својата новата, посветува од страна на редовните и младината. За претседател на друштвото беше избран Васил Цилев, а за секретар Димитар Мачуков. По еден месец беше избрани и управа на секцијата во која влегаа: Васил Цилев, претседател, Ванчо Фончев, Ванчо Зеленков, Сандо Масев, Кири Минанов, Като Поскова, Глигор Новаков, Горги Стоев и Ленка Чопкова. Предевањата ги посетувале шеесет курсисти, кои во почетокот ги изучувале само есперантското јазик. Подоцна, покрај работниците, се вклучила и повеќе млади интелектуалци меѓу кои: Боре и Киро Џони, Атанас Мучев, Коло Гурев — Гавров и други. При крајот на истата година, друштвото ја проширило својата дейност. Покрај изучувањето на јазикот, почнаа да се одржуваат разни предавања, се читаше прогресивна литература, се организираа излети по околните села, каде што се изведувале забавни програми, а се чита и реферати.

Од ден на ден популарноста на секцијата се повеќе се зголемуваше. Предевањата ги одржуваале три или четири пати во неделата, но дел од членовите во секцијата доаѓа секојвечер. По извесно време се јави и првите несогласувања меѓу упарате на Друштвото „Реља Крилатче“ и секцијата на есперантистите. Повод за тоа беше масовното членување на членовите на Друштвото и приклучувањето на есперантистите. Реакцијата беше остра. Се зборуваше дека тоа е работа на коалијистите и се закануваат со растурање на секцијата.

Во есента истата година, без знаење на упаратата на Друштвото, секцијата подготовувала да изведе програма во киното „Балкан“, во која беше внесени повеќе песни, рекитација и единоочна „Марс, бог на војната“. По долги убедувања, упаратата и околнското начињало се согласи, но политиското писар Горчев не ја потпиша бараната дозвола. На инсистиране од секретарот на есперантската секција дозвола беше дадена само за играник. И покрај тоа, програмата беше изведена, но нецелосно, а тоа по кошницата од салата, а не на сцената. Посетителите за цело време стојеа, протестираа и на таков начин.

По формирањето на Поверството на Комunistичката партија на Југославија во Струмица, во 1939 година, тоа го променило положението на секцијата. Сега почнаа да се посетуваат повеќе внимание на политичкото образование на младината. Истата година е формиран актив од млади работниците и интелектуалци, кои ги спроведувале сите директиви добиени од Партииското поверство во градот. Тогаш есперантистите беа избран и првите свои делегати за конгресот на есперантни те кои се одржуваат во Карловац. Тоа беше Ристо Бекаров и Глигор Новаков.
3) Искажувањето на бугарските оккупаторски агенти во Витола за тоа како е откривање илегалната печатница во овој град и како загина Вангел Тодоровски — Мајоро, беше повод преборцот од Витола Го Гоездовски да објасни подетално некои моменти од активноста на партизанската организација на планот на пропагандата.

Непосредно по влегувањето на бугарската фашистичка војска во Витола, Месниот комитет, на чие име се наоѓаше лидерниот Стив Наумов, донесе одлука веднаш да се приспога со собирање оружје и друг воен материјал. Паралелно со тоа беше престана и активноста во бугарската техника. Оваа замисла на Месниот комитет беше реализирана непосредно по августовските демонстрациите кои имаа цел да се демаскираат оккупаторот кој на себе начин се обишува врз роболобувото и национално-османското определено на знание да го убеди дека е бугарско, да го убеди дека го „ослободи“. Група комунисти беше задолжена да приберат машини за пишување, радиоапарати, боја и хартија. Во неговума, Стив Наумов наред да преведе на правилна на червено, мошна, еден стапен, шпанското,сличен на упатото што го ведал во Велграц каде што страдаше. Подоцна беше набелешана по-многу техника, благодарение на Вангел Илиевски, кој работел во автоката на Александ. Голема помош во слободуването со хартија и боја давала и неколку меније, со кои карат некои од партизаните Владимир и Петар Димови.

После собирање на материјалите што се наоѓа во повеќе куќи, беше решина целата техника да биде сместена на едно место и со неа да се раководи едно лице. За тоа беше задолжен Јас. По многу размишлувања, решил за преместување на таа со Јас во село на јас, проверен каде што дека ќе се гради на СКОЈ. Куќата на Фундилки се наоѓаше во непосредна близина на бугарската оккупаторска државна безбедност, а пак мајката на Јас, Дора Фундилки беше како колективка во истата установа. По предлог на Стив Наумов, со техниката раководеше Вангел Тодоровски — Мајоро, кој беше илекален.

Техниката почна непрекинуто да работи. Неодркул пати беше издаване летош што Месниот комитет, преку своите активисти и своите, пред очите на оккупаторските жандарми ги поднесле по куќите и дури ги филеле во салата на киното и на битолското курор. Треба да се чека дека дека организацијата за растување на летошите беше мошна и светлина. Низ целниот град, само за петнаесетини минути, и тоа непосредно пред полициското, активистите успеваа да ги заграде градините со солдатите на летошите. Според сказаниот на Дора Фундилки, а на други активисти, овие активисти баш збогумале бугарската полиција, која на разни начини се обицува да ја откаже печатарската техника. А таа се наоѓаше, така да се каже, во нејзиниот двор.

Некаде во јануари 1942 година, поради оправданоот страв од епидемија и откривање на техниката (политичките затвореници што се наоѓа во зградата на полицијата се обишува на бегаат, а тоа предизвикуваше редовни блокади), Мес-
нимака је увек изјави неколку неразумева сноем и мање. Био је изјави само патам сноем акције зарама која је изнела неки карактеристички детали од акције окончане на бандераме мегу Ропотово и Дебреше.

Со наредба на Месниот комитет на КП од Прилеп, према Коле Арсовски од дебраните наредо Војно, ми био наредо на 22 март 1944 година да ги пресметам бандераме и телефонским служби мегу Ропотово и Дебреше. Војно донесе пила, клема, качувах за по бандераме и друг прибор. Инаку, пред ова наредба јас во Ропотово имав формирано диверзантска група во која влега Светозар Ивановски и уште дважак други других. Сега, за оваа тешка задача групата ја поштри и во неа ги вклучив, порака мене, уште и синот на секретарот на партизанската организација, Горгија Петроска, по тоа Светозар Ивановски, Милен Вовеки, Цветан Станковски, Илич Ристоски и Милојко Трикоски.

На акција тргнавме на 22 март во 8 часот вечерта. Вршевме син и дожив, па и покраја таа задача ја извршиме: есокове околу девет или дванаесет бандераме, не се схвавам курсуку, и се вративме пред муги во селото. Меѓутова, престана да врше и се изведи. Фати мраз. Нашите стапки во снегот замрзнаа и по нив полицијата ја откри трагата. Така ја откри.

Инаку, не е точно дека Драге Стефановски, како што стои во изјавите, учествувал во акцијата на сечење бандераме. Точно е дека Драге беше член на КП, но не учествувал во акцијата. Него полицијата го уапси по една малку чудна случајност: Драге Стефановски имаше порано купено на црна бера една тешки војнички германски кокула. Исти такви челви нокта имаше на нозете Горгија Петроска. Полицијата која врше претрес по куќите, кога ги открива кокулите на Драге, мисела дека се нив нивинот сопственик оставил тра ги во снегот и го уапси Драгета и татко мо. Но неговите челви беа со сема суви. Еден од полицијата, кој учествувал во претресот, сепак, „напод“ решение:

— Ги осуши крај отог, кога се вратил! — рекол и Драге беше уапсин.

Ете зошто Драге Стефановски и не можел да каже кој ги пресекол бандерите во полицијата за време на тешењето.

Би сакал да дошладам и тоа дека во нашето апсење учествуваше и поштенскот служебник Сандел Герановски, кој не врукува и го зеде со себе училишно радио пререк кое нисе живо слушавме вести за настапите на фронтовите.

Инаку, тоа огледувам објавувањето на фелтони „Сушењата како последен пораз“ зашто пререк кое може да се види какви маки сме претрпел за време на окупацијата и какви жртви сме давал за слободата.
7) Со Круме се познаваме многу години пред Втората светска војна, зашто тој, речиси, секоја сабота и недела од Прилеп доафаше кај нас во Витола. Поточно, неговиот брат, Пепе Вољаровски, дodelka учеше живееше во нашата кука, но тоа не беше единствената причина: Круме и мојот брат Вла- до Сажковски засели служеа војска и од тоа време станаа неразделени. Сите нас, пак, не врауваа нешто друго: уче- њето на Комunistичка партиja на Југославија и нејзините големи и свети идеи за бр attestи и единството и еднаквоста на лугето. Сите ние што се дружевме бевме или членови на КПЈ или скоевци. Нашите срдби секогаш беа еден повод по- веќе да разговараме за она што не интересира и за делото на кое бевме му се оддале.

За време на окупацијата мошна често, како илегал- ни, опусли, во која еден време се наоѓаа и излегал- ната партииска печатница, додаа Кузман Јовковски Питу и Круме Вољаровски. Она што би сакала посебно да го навлаж- сам и за што, проверко, го пишувам ова таа е фанатич- ната преданост на Круме на делото на Партиjата, за кое тој и така храбро го даде својот живот. Ако се знае колку тој го љубеше својот народ и што се стави на олтарот на неговата слобода, тогаш за нас што убаво го познаваа неговата смрт и не е никакво изненадување. Изненада повеќе од трисет и пет години откако за последен пат го видов Круме, како неговиот на- насен лик, неговиот оптимизам и боност секогаш ме следат.

Благодарна
Ката Сажковска — Николова ул. Илинден 196
Витола

8) Алириза Јусуфи, првобогорец и потпретседател на Опи- тинското одбор на СЗБ во Куманово, напишала:
Како ученик во првите кумановски партииски одре- ди во 1941 година беше важен дел од ги застава на неговите интереси и идеи.


Во фелтонот "Судењата како последен пораз" беше наведено дека предавството на Караджачкот партииски одред го извршил кметот од Белановце, што е точно, но во предавството учествувал и бил главен актер и Перо Шумар, кој е и главниот соработник на бугарскиот окружт и кој се од Мето Шумаров, во рамништвото, кој го имал телефон и му ја оправил, кој што во присуството на ќасеќа на бугарските воденици, предавници Мето Шабани и Перо Шумарот лично дошли во Куманово и на поли- цијата и кажаа за партизаните. Тие, едноставно, не му верувале на кумановскиот намесник Пуров.

Значајно е дека истакнат и сврстувана на бугарските војници. Кога бевме заробени во Белановце, пред военицата беше ранил Нако Ивановски-Бугов. Дојде еден бугарски подофицер и му стрелише во главата без причини. Сакаше сите заробени партизани да ги испитува, но соема случајно нареде и го стрелише во главата. Перо Шумарот нашите војни го фатио во 1944 година како се кре в караджачките села. Нему беше судено од Народниот суд, беше осуден на смрт со стрелане и пресудата е извршена. Кметот Мето Шабани, исто така, е осуден на смрт и стрелан, додека кумановскиот намесник во Опата, Пуров успеал на време да избега во Бугарија каде пред неколку години умрел.

Познато е дека предавството на Козjak партииски одред го извршил кметот од Малтано и дека него подофицер му суди од караджачкот кумановски одред на чело со Християн Тодоровски-Карпич и е ликвидиран.

9) Писателот Кочо Урдан, кој подолго време работи на монографијата за животот и активноста на Благо Јанков- Мучето, ја описува смртта на овој познат народен герој: Накусо ќе изнесам кај Заевци Мучето, работник, пред- воен револуционер, член на ПК на чело со Лазар Колиповски и инструктор на ПК за Источна Македонија, една од најком- плектните личности на НОБ во тоj дел на Македонија.

... Во текот на 1944 година Благо Мучето се наоѓало илегално во куќата на револуционерот Шпиров Захов. Целата негова фамилија беше безресурсно одделена на движењето. Структурната партииска организација на три традицији биле со негото, а со негото биле и извршените одреди. Неи извршено беше животната опасност на Мучето. Тој денонцира се трудолаш во разни партииски каи нала да воспостави контакт со партииската организација во Штип и Валандово. Посебно работеше на тоа да ја возобнови и зајакне организацијата во својот роден град... Мора да се работи истрагно и претбалено, билеко што во 1942 година биле осудени на смрт. Бугарската фашистичка полиција која, покрај познатиот актор Славчо Аманов, структуроделе, веро- јатно имала и други такви агенти, постојано и во 1944 година вршење молниеви претреси во куќите на симпатизери или
комунистите. Многу пати од таквите претреси се вркаше со прозни раце. Но во јули 1944 година, околу десетти во месецот, група полицајци ненадно се најде на Чириково мост. Побежувањето на полицајците било успешно, но претресот бил изведен многу брзо и полицајците биле доброволно оставени да ја чуваат куќата, а саборено награбило отиде и под стража ги донесе Захови. За тоа време Мучето, кој беше наглу, се наоѓаше во една од собите, во кои претресот, благодарење на снагите на Захови и смесото што го исцрпило Мучето, тој успеа да ја избега, незабележиво...

Трајки кон црквата Свети Атанасиј, во горниот дел на градот, а потоа кон долините кај чешмата Тонука, голем број струч- маки кон препознавање Мучето но никој не го предаде. Во близината на чешмата му пријаде и група бугарски војници, кои наслико го прогонуваха, но не познавајќи го, го прашуваха дали видел некој „шумкар“. Тој лазероно кон кажа дека видел таков човек како бег од редицата. Долеко војската отишола да ги прегледа редицата, Мучето го засоло во својата куќа граѓанинот Бубев. Потоа Мучето самоиницијативно се засолуваше два дена во редицата на градот, каде глуваците. Тоа е веќе тринаесетти јули. Со жалба да се вспомнија искрено со некои членови на Партината тој нато се сретна во градот, гладен и изнемошен. Потоа се засолна во куќата на граѓанинот Горви, но неговата жена таа нок се поразила. Бидејќи почнал да долаат жени, Мучето, смештајќи дека не- која од нив може да го препознава, отиде во племината на својот поранешен другар Миле Челинков, во долинот дел на градот. Уморен, летнал со наган во рака. На 14 јули во племината влегол тактото на Челинков и препознавајќи го Мучето, се исплака за својата жена, излегол брус од племината и отишол кон градот. Таму бил браќа Мучето на градот, каде бил веднаш арестован. Мучето биле одвоени од нив, а под устура го уредил Мучето. Тој се разочарал. Ги грабувал револуционерите и ги притекнале. Не одговарајќи на полициските повика, насилна ја оторовола, пукол во засед- ането и ги претходил на поранешниот дел. Веќе биле во 2 часоп попладне. Иако пазарен ден (сабота), бидејќи пред дваесетина минути имало тревога, која најавувала напад на американските бомбардири, плоскодојува и уличните биле, речиси, празни. По Мучето трчале полицијците, а мегу нив и агентот Милцо Лазаров, инаку еден од идејните раководители на „Бранк“. Мучето стапол до еден кон, што стоеал пред памучното склад, ринуваќи на него и на- правил обид да го избега на полицијците, кои велуваат во него. Но конот се пртнал и Мучето се бил пртнал, биле добру ништа начин био вреа за некоја елена. Мучето, гледајќи дека полицијците му се речиси зад петни, потрчајќи кон влезот на паркот. По него полицијците неколку пати заелегуваат и пуколе. Пукол и тој. При самом вез на паркот каде што имало и засолен народ, Мучето имал можности да се извршее од ра- цете на полицијците, но во тој момент, за несреќа, таму се

нашол и контрагентскиот Манчо од Русиново. Обрнувајќи се да се врати на истерите, Мучето прикупил во залегнатите полицијци, но во тој миг Манчо го фатил преку раците со цел да го обезоржува, Мучето со сили замг го фрил Манчо на земја. Во тој миг еден од истерите на полицијците го погодил во главата, по што окровавен надалеч мртов, речиси, пред самоволен влез на паркот... Тоа било около три попладне. Полицијците моливено се назовле около трупов на херојот, а Милчи Лазаров, агентот, за да се покаже дека е „унак“ испу- каже во мртвото тело на Мучето, велеки: „Ми се омрзи пшито- лот од цумкар“!

На овој секакам, билеки како дете имат другар што живее деба до самиот парк. Татко му беше ковач, а не што се плеса ал е кога се слабува истерите. Како дека дојдовуву до полицијците, поото се собра многу народ. Во очите на сите се читале здивленост и изненада. Поставрите знаеа дека е тоа првобитото на Благој Јанков. А полицијците, за да покажат колку се „слини“, го влечејќи Мучето фатен за нозе по земја, се го поплаваат и го изолираат кито краш, изранет и про- воена пред куќата на Абрачеви, велеки дека вако нешто ко што се снаже след со што се боре против „мака Бугарија“ ...

Се до мракот телото на херојот го опкунуваа стотини луѓе и мајки, проколнуваа до окуражорот, но и приготвуваа се за одмазда.

10) Членот на Месниот комитет на Партината во Штип за време на оккупацијата, а сега пензионер, Тошко Воинов, преку своето писмо го дописувал ликот на бугарскиот оку- паторски агент Жуглов.

Началникот на бугарската полиција во Штип за време на оккупацијата, Жуглов, пишуван го знае од 1942 година на 1 септември 1944 година, кога успева да избега, но не и да ја избегне заслужната казна за неговите злострови. Како околишки полицијски начелник, Жуглов ги издаваше сите наредби кои биле вперени против скршувањето на отпор. На прсти можат да се избродат домашните предавци на кои се потпирава, на затоа се обезбеди со голем број агенти што ги доведе од Бугарска. Во народот немаше никаква поддршка, а народот знаеше како се сместени Обласниот и Месниот комитет и илиладите.

Се најдов и такви што се стави во негова служба, но тие беше претерани од широките народни маси, кои кои протестуваа на нив, но и се чувава од нив. Јас би ги набројал. Тоа се: Перо Беев, кој емигрираше во Бугарска, Петар Го- ринов и Коше Крчачот. Но, најсвердено од нив беше штипскиот зет, стручанцето Кочо, кој најсвердено се однесуваше кон политичките затвореници, бричкот ги на суво, се секава Драган Иванов, сега претседател на Општинскиот одбор на СЗБ од НOV во Штип.

Во 1944 година во јули имаше гонерма прозва на пар- тиската организација. Веќе затворениците се сметаја за странци и брацата Данаи од Долане, а некои беше интернираани. Во сабота навечер спроти Илищен дојде Жуглов и рече:
— Оваа нок ќе бидат стрелан четворица!
Си нанашавме кој ќе бидеме стрелани. Во зори се отвори вратата и им рекоа на браката Даневи да си го земат багажот.
— И ние ќе бидеме стрелани како кај Катин, рече Станое и мирно излезе.
Утре вечерта Жулов пак доиде и рече:
— Од оваа соба ќе бидеме стрелан уште еден. Тоя беше 17-годишниот Боре Арсов, сковеч, а нас преостанатите не дигнаа за Скопје.
Полицијската начелник Жулов поставите шпинади ќе знаат не само по злосторствата што ги врзаху, туку и како човек без морални квалитети. Тој беше подложен на мито и поткунта и тоа обично го користеше од блиските и пријателите на затворените.

11) Ние, членовите на општинската боречка организација во Кичево сакаме да го истакнеме најсвршенно злосторство што го изврши контактантата на Димо Соколски — Брадата во село Белица.
Кичевското подрачје беше под окупација на фашистичка Бугарија и фашистичка Италија. На двата страни активно беше партизанското движење и скоро целото население беше вклучено во него на преден начин. Бугарите, прикажувајќи се како „слободнители“, веднаш го покажаа своето вистинско лице на окупатори и, не можеа да најат поддршку кај народот. Според своите вистински обичаи, формираа контактата од дванаестина — сите семејни, алички за пари и власт. Четата преку Бугарите ја формира Велко Миричев, кој доиде од Бугарите, веднаш со Димо Соколски, кој стана најзнатен револуционер.
Контактантата се формираа на 12 октомври 1943 година. Од нејзиното формирање па се до нејзиното уништување во април 1944 година, бројно не успеа да се зголеми. За цело време додека действува на подрачјето на селата Кошица, Белица, Кладник и Пехчурата застрашувачки действуваа и бореа за модерно население. Ги гонеше напредните групи и посетија и изврши доста убиства на партизани и невинно население.
Пет дене од нејзиното формирање, односно на 17 октомври, контактантата ги уби партизаните Јанко Михаиловски-Жинчаца, Живко Туфевиќ и Трифко од Гостискарско, сковечи работници на реонот Белица и Големо Песо. Нокта на 15 октомври 1943 година партизанската келија во село Кладник одржа конат на кој се разгледуваше воената ситуација во светот и кај нас, за што другарите ги информира Јанко Михаиловски. Главна тема на расправата беше мојот извештај и билдев ју бул младински револуционер во селото, а Јанко беше секретар на СКЈО на теренот. Вечерта Јанко одлучи со другарите утро да замине за Белица и да формира младинска организација.
Утро, и покрај настојувањето на другарите од Кладник да не оди во Белица, Јанко со другарите испратени од Мане Митановски, замини таму. Стинале во куќата на Марковци.
отворивме шифонерот, од тајму излезе Иван Илиев со кренати раше и ни рече: „Момчина, правете што сакате, но дајте најпрвин да ја бидем нютокраката што ја имате на капите бидеки таа одмаа ми е во срцето“. Јас на тоа му одговорив дека тежо веровала и служуше на бугарската крчна, дека направи големи злодела и дека не е достоен за бакуша нютокрака.

Бидеки знаеме оти има оружье, му поврхемо да ни го пределе. Тој ни даде само еден револвер, но по застрашувањата и нашето инсистирање, подоша ни даде уште три револвери и два сандака со мунчица. Го врзвахме и го спроведохме до училиштето во Кавадарци (сеалашната осмолнотка „Д. А. Габерот“), каде што беше сместен Народноослободителниот одбор, а оттаму го спроведохме во военното побрцатие во Ваташа, каде што беше собрани и други преддавци и бугарски окупаторски шпиоши и слути.

На другот ден Иван Илиев, заедно со другите, беше спроведен во селото Правилник, каде што се наоѓаше Штатот на Оперативната зона, каде што беше сослушан, осудени, а потоа и стрелани. При искуствувето, а тоа го разбров од другарите кои учествуваше во сослушувањето, тој се волел да не го убива, бидеки можел „много да ја користи на Македонија“. Еден од партизани ја изврши смртната пресуда над осудените, мегу кон беше и Иван Илиев, кој ја доби засудената преведна казна.

12) „Настанот што ќе го опишам претставува едно од најкрвавите злоствори што бугарските фашистички војски, контрахентиците и полицајците го извршија на територијата на Тиквишката.“

По големите малтретирања и злосториња на населението во селото Дрчевци, Неготинско, на 10 јули 1944 година во селото Страмше во доодле злосторната казнена чета од контрахентици на Камбуров. Веднаш започна со реквизиција на крана, малтретирање и мачење на населението. Ја собра мажите и им нарели да копаат ровови над селото, во месноста Којковец. Откако беше готово со копањето, ги натераше селаните да носат слама, душчи и јоргани во рововите, каде што носеа, плажци се во селото да не бидат нападнати од партизаните. Леов, месо, вино, ракија, им се посео во секој час, а кметскиот намесник беше задолжен секое утро да доаѓа во рововите и да прашува што им треба за да им донесе.

Преку Ило Николовл од Страмше, кој доодле до нашата единица што се наоѓаше кај селото Радица, разбрше за злосторите. Во другата вечер на 12 јули, Еленин, Д. Патирт и Атанас и чвурме за сите злостори, а на другиот крај од селото, во друга куќа властва Васил Димов, Цандо и уште еден. Куќата беше на Јано Глигоров — Кондилов. Веднаш се врати во единицата и реферирале како е положбата.

Уште сабавите во куќите на Цандо Теранов и Јано Глигоров дошли контрахентици и потоа да ги тешаат и малтретираат, барајки да кажат каде им се синовите, кои беа во партизани. Потоа ги врзваат, и ги повеле надвор од селото. Патер, како што наоѓаше колиба или плена, со ред ги палеле, а кога дошле во месноста Штуюттро го фати Илио и Димитров. Повторно починале да ги мача Јано и Цандо, при што најпрвин им ги пресекле ушите. Бидеки не сакале ништо да признаат, им ги пресекле прстите на рацете, а потоа ги попрскале со запалена течност и живи ги запалеле. Кога се увереа дека се мртви, ги наделаше на коли и така ги остави во тролото, а потоа селе во селото и на нивните жени им ги покажале извршена убици, велеки им дека ги фатиеле нивните синови партизани и ги ликвидираваа. Во межуверме, третиот селанец Ило, откако видел што станува уште неговите соселани се решило на бегство. Се фрлил во една удолнина и така валкашто се успел да избега по дожд од крушуми.

За овој крвав злостор нашата бригада беше веднаш известна. Ние вечерта на 12 јули заздоволимо позиција и на 13 јули во 2 часот под командата на партизанскиот командант Мажка ги нападнуваа контрахентиците. Се разви крвава борба на живот и смрт. До 8 часот целата чета на Камбуров беше уштрена. Беше на лице место убиени над 30 контрахентци, а многумина ги наоѓаваше по реката, тешко ранети, како сакале да побегнат, но подлегнале на раните. Неколкуима заробени живи. Од нив разброве дека на 13 јули планирале да фатат 40 заложници и 20 девојки од 18 до 22 години, да ги доведат во нивното „лого“ и да ги силувала, во тоа ги спречивме, а заробените по кратка постапка ги стрелуваше. Потоа се повлековме во нашата база.

На 14 юли, уште рано доодле заслишуваше на бугарската окупаторска војска од Велес и Мирек. Селото беше опколнено, уште в зори запалено и сите куќи до темел изгореа. Оттогаш веке не постои селото Страмше. Сопругите на Јано и Цандо, од злосторската, маките и претпрени метарст во два месеца умреа, а слична судбина доживее и фамилијата на Кошов Гацов и некои други. Ова што го раскажа е само мал дел од оние маки и злостори што ги претпрени населението од Башавијата од злосторните казени единици на одредот „Бенковски“, но и тие добија заслушана казна со нивното тогално уштршуване“.

Божин Мишев, Кавадарци, учесник во НОБ од 1943 година

13) Драгана Камчева и Лимонка Алчевича, првата од село Серенци, а втората од село Гориче, Гевгелиско, со своите искажувања за злосторите на гевелиската контрахентата само и на доодолетувале општата сила на терор што овие органи на бугарската окупаторска полиција го спроведуваше на селото и што беше даденето на нивното делствување. Но винаорот Кирил Јанишев од Гевгелия ги забележа нивните искажувања и ние овде ги пренесуваме без какви и да е скратуваан.
Лимончя Алчинова ми извяви: Можат ми беше заминав във партизани, а юс соработвав си и ё отдружав във връзка преку тетин Ристо Карагенов, който живее малко подолу от мене. Се се клекнах, беше неделя 20 или 21 юли, 1944 година. Без сърата домъ и поглед към Ристо Карагенов да ё посрещна крвата. Отделно се заплака на нивата, кого пристигна Горги Минчев да погледа дали кобила е оцелела. От петнасесетина десети, пристигна Горги Хаши Митров и Горги Чалков, Косток Панов от Богданци, Атанас Ризов от Мрежени и ушите един гевгелианец. Овои спомени отчасти се заплака на Ристо да не излезе от дървото, а мене ми пригледа Атанас Ризов, бидеи ми беше втор братчук и ми предупреди: „Кажи му се, той знаеш на главниот кончатек, биди ми можат да те отпращат”.

И да не те отпращам не знам нито, — одговорих. Но, но знава тукново, в тоа време макот ще бъде, ще бъде един гурманий и ще веднага схващам позиция на един разговаряще, дадеше ми дека ща да ё кажа и „високата” Вангел Горгиев за да ми каже какво живее Илко Телемков. И навистина беше така, че в беден сам ми рече: „Еве го таму на оноий края”. Му се приближих на Илко Телемков и му шепнах: „Имам едно писмо за тебе, но не смееш да го дадам още, затова туй не до старата къща на чичко Вангел”. Веднаш пояснял аз, че не знам нито какво живее Илко Телемков. И бедни ми беше какво да не наступам десето.

Похвала се на изпрашане. Имах малка жена, защото не ще махну. — Къде ще се закача — ще се закача. — Си била трудна, от кого? — Ако сакаше махване да бъде в Гевгелия, кой знае какво е грешката и нека ми е грешката, че беше в Гевгелия.

Имаш ми да махваш, ето ми да се престанеш. Тогава ми е още, ето и още. Веднаш се приближих на Илко Телемков и му шепнах: „Имам едно писмо за тебе, но не смееш да го дадам още, затова туй не до старата къща на чичко Вангел”. Веднаш пояснял аз, че не знам нито какво живее Илко Телемков. И бедни ми беше какво да не наступам десето.

Махваш се на Драгана Камченя, колко ще направяме? И те на тоа че си ваще! — Нито знам нито си стоял, защото не си стоял. Зная на Драгана Камченя, колко ще направяме? И те на тоа че си ваще!

Отсечна едно дреха и го ми го дадоха на чичко. Тогава аз ще си разговаряме. Имах малка жена, защото не ще махну. — Къде ще се закача — ще се закача. — Си била трудна, от кого? — Ако сакаше махване да бъде в Гевгелия, кой знае какво е грешката и нека ми е грешката, че беше в Гевгелия.

Имаш ми да махваш, ето ми да се престанеш. Тогава ми е още, ето и още. Веднаш се приближих на Илко Телемков и му шепнах: „Имам едно писмо за тебе, но не смееш да го дадам още, затова туй не до старата къща на чичко Вангел”. Веднаш пояснял аз, че не знам нито какво живее Илко Телемков. И бедни ми беше какво да не наступам десето.

Махваш се на Драгана Камченя, колко ще направяме? И те на тоа че си ваще!

— Тук е, спие. Ще є ѐ земам кобилата.

— Не, нито излезе така. — Ще го рекоа тоа кончатеките, знаеш здраво ми барат, биди кобилата беше вражда на дворот. Излетих и пред вражтата си видях Ристо Петков — Колевчич, заменикът на „вождата” Горги Чалков и еден кончатек от Богданци, за чие име не се се закламах. Саках да є земам кобилата, но Горги Чалков є впери пушката на моме, ми є грабна рацете и ми поведоха на опашката. Ушите йегото в собата на Горги Хаши Митров го забеляза писмото што му го предадох на Илко Телемков и веке є ми беше ясно.

— Къде є жаж дени? — ми праша Горги Хаши Митров.

— Къде би узнал да е, лесно би било.

— Какво не знаеш, а соработваш си шумките? — Не работам за нив и навистина на земеле е — одговорих.

Вождата Горги Гевгелианец наележе на ури со купо ми дадох од пушката по устата, блика крв ми изрикна неколку заби, и нареди: — Изнесете ё во треш. — Таму донесоа
вожда за да се измijам и набргу тој излезе и бесно му нареди на заменикот: — Однесете ја и стреллате ја!

Пред Сременин, околу 5 часот изутриня, ме одврача да се измijам и меловда кон центарот на селото. По пат ги собира селаните, ги имаше седумдесетина. Контрарчните собира јагнина и седна да ги печат и јадат, а мене се обстава да ја чува Борис Лев.

— Ти си млада жена, — ми рече тој. — Жал ми е да загинеш; затоа ако сакаш да побегнеш ќе ти помогнем. Јак се завртам на другата страна, а ти бегаш негоре, потоа низ реката. Кога ќе доидат контрахните ќе им речам дека избега негоре.

Долго се двоумев дали да прифатам, но не се осмели, плажејки се дали навистина сака да ми помогне или пак да ми јуби кога ќе побегнам. По ручкот на контрахните се врта и Горги Хаџи Митров ми покажа еден список од 11 птици и нивни сортоши.

— Ако признеш дека си сооработувала со овие шумкари ќе те ослободиме, ако не ќе те оплеме. Това беа лица со кои се срчавач, разговара и им помагаа, но одговорил дека не познавам никого од нив. Искривувањето продолжил до 16 часот и потоа ми одведоа во црквата: ми поставија во третот и донесеа едно претшло дрво, како раката, па почнаа да ми готвите. Се редаа сите и ми подигаа по секоја десета умрт во земјата за да ми приват да ли се премислим. Последен ми мача Горги Хаџи Митров и дрвото се скрш. Изнервирани, ми удро со ногата и нареди:

— Однесете ја оваа лицина на гробиштата, готово е.

Не чувствува веќе никаква болка, бидейки и не го чувствува телото. Не можев да одам и затоа ми донесоа. Светрата, која ми следеше уште од влегувањето во селото, ми понесе да не се стават на камена и плоча, туква на земјата, но не дозволиа. Цела нок врнео дох и дуваше, а никој не смееше да ми допне. Изнутрината селаните донесоа носилка и ми донесоа дома. На патот повторно не сретна контрахните, кои се уште не беа замана и нареди да ми однесат, овој пат во училенштето. Нема азив веќе нито да кажам, не можев да гледам, но ги следах зборовите. Во тој момент најмногу сакаа да умра.

Одлега пак го чув гласот на Горги Хаџи Митров, кој на насобраниот селани им се обрати: — Имам надредба оваа жена да ја освободам за овој орев. Таа ќе умре и без тоа, дали ќе се обисне или да ја оставиме.

Речиси сите селани заедно со Атанас Димков, кој испи пред контрахните, беа едногласни: — Оставете ја нека умре така, и ја ќе закопаме. Само двајца, Никола Пинчуков и Ило Јанев, беа против.

Ме осстави и замнаа за Радоса. Селаните бргу со носилца и почнаа со лекување. Уределата лугот со кои се работувал четири часа ме носела на носилка до Негорци, бидејки беше полесно да се најде лекар. Мес лекуваа во куката на Вангел Терзев, но за една недела контрахните, по предлогот на Илия Пенов, пак се вратиа во Негорци. Горги Хаџи Митров веднаш доиде во куката со зборовите: — Не знаеш да кажеш како е маж ти, а тој носел шмајер. Немој да го криеш. Во Сременин не те обесение, но сега тук ќе те обесеем.

Пред мене се наоѓаше легенот, во кој беа повртали околу два литри крв:

— Слушај војвода Горги, ако знаеш како е, нема да криеш и сега ова да го трпам. Тој погледна во легенот, па во мене:

— Ти верувам и затоа ќе останеш жив.

Тоа беа последните зборови на 56-годишната Драгана Камчења, која со носената очи ја раскажуваше со своите прикази за маченето, потврдена на одржаното судење во соколаната во Гевгелија во 1945 година, кога Горги Хаџи Митров и Горги Чалков беа осудени на смрт, а Илия Темелков на три години затвор.  

14) Тодор Горгиевски, првоброцег од Гевгелија, во своето писмо до општето фашистко на гевгелиските контрахните војвода Горги Хаџи Митров:

„На 6 ноември 1944 година, по нашето влегување во Гевгелија, преку органите на ОЗНА беа повикувани да се јават и да се предадат. Поголем број од нив тога и тоа, меко тоа од „војовдата“ Горги Хаџи Митров немаше нито глас, нито носа на неговата трага. Татко му и чичко му Митко Бразилов — Вааа го информирале дека знаа како се наоѓа Горги Митров и дека тие можат да му помогну. Чичко му Димка Бразилов призна дека „војовдата“ се наоѓа в зборот на неговата куката. По наредба на Митко Бразилов — Вааа куката беше испразнета и потоа, во присуство на Кирил Бразилов и Димка Бразилов, Горги Хаџи Митров беше повикан да се предаде. Војводата одговори дека ќе се предаде, но му се предаде само на Митко Бразилов. Димка Бразилов влезе во визбата и ја донесе „војовдата“, кој беше вооружан со чекши шмајер, со цевата свртен кај себе. Во преговорот од куката на Димка Бразилов, Горги Хаџи Митров лично му се предаде на Митко Бразилов. Освен шмајерот, тој го предал и револверот. Предавајќи го револверот, „војовдата“ рече: „Јас сум се борел за Македонија како и вие. Јас немам никакви злосторства.“ Кога Митко Бразилов му го предале на органот на ОЗНА, Горги Станов, контрахните војвода, му рече дека заборавил да му изврши лично претрес на „војовдата“, при што кај овој познат злостник беше пронајдена уште еден револвер. Кога му го пронавдил револверот Горги Хаџи Митров рече: „Ах, жалам што не локнав уште една комичеста крив“.

15) Новинарот од Гостивар Гале Фидановски е автор на монархиста „Априлскиот злостор во Ново Село“. Пренесувајќи еден мал дел од неа, не и фактичка, пренесуване само еден мал дел од, за жал, богатата и одбележана со крива трга активност на балкостот Цемо Хаса од Симнца, Гостиварско:
Како резултат на засилената работа на партиских ор}
анизација и организованиот оптор на населението од Гости
варска општина, на 14 март 1943 година, во местоста Арани
ски Камен на Бистра е формиран Партизанскиот одред „Ко
раб”. Неговото формирање значи и природно продолжување
на акциите на Првот мавровски партизански одред, формиран
уште во летото 1942 година.

Од денот на формирањето голема жегла на 27-те борци
на Партизанскиот одред „Кораб” беше да се појд од акција,
во директна борба против окупатор — италијанските фашисти.
Затоа беше решено на 26 април 1943 година да се прено
кева во Ново Село, утврдена да се одржи митинг пред ултиматумом
од селото и потоа да се нападне во Буковник. Оваа акција
требаше да го натажи Одредот и со оружје, зашто до
dотогаш до нема сите негови борци. И, како одеше според планот.
На 26 април 1943 година, во вечерните часови, во Ново Село
дојдоа 22 борци од Одредот „Кораб” и нокеви во куката на
Паскал Апостоловски, а утврдена, наместо митинг, почна вра
крвавата и нереволюционерна борба на двостет и дванасет партизани со
Џемо и неговата група.

Осмисла од Одредот успеха да се пробијат низ опре
ното обрдо, а 14 остана во куката. Ја почнаа борбата во која
запишаше: Злате Дамјановски (млад партизан од Врутоц, кој
camo пред еден месец му исправи на Џемо 500 куршуми за
неговото приклучување кон партизанските единици), Анте Ги
новски, Радован Доник и Боге Велијановски. Потоа настапиа
машина часо во топчуга на денесмешената партизани и кон жи
тите од Ново Село. Првот го зев злостор на Џемо и на неговите
истомисленици продолжи со натравување на застоените
во стариот италијански станци во Гостивар, а потоа со долд и незнеден пат до Тирана, до злосвестиот италијан
ски фашистишттат, каде што на 15 мај 1943 година, во
раните утрински часови беше осуден на биење Душко Попо
вик, Йоан Антекс, Раде Угровски, Драге Попови, Трифко
Андоновски и Ристо Оцахкиевски. Четворица борци на одре
dот „Кораб” беше осудена на временски казни. Тоа беше ма
лотнитите: Злате Малаковски, Јаким Синадиновски, Антигон Ту
фа и Сона Димитровска.

Најнадежна, ермана борба против Џемо и неговите ин
томисленици, смрта од куршумите на балистите или как пове
се, со пробив низ обрдо го избегнаа осмисла борци од
Одредот „Кораб”: Александар Радосавлеви — командир, Том
Гелад — Шумски, заменик на командирот на Одредот, Спо
болар Поповски, политички комесар, кој беше полесно ранет
во ногата, Михаило Тодоровски, Денко Девановски, Русе До
чиновски, Саво Марчевски и Димитар Бербровски.

* * *

Чири се најде пред куката. По него тргиваше неколку
умини. Потрачка кон шумата. Тогаш одеднаш пушта. Истре
лите беше насочени кон куката на Паскал. Настана општа бра
ници. Некои од борците успеа да ја напушта куката. Но,
тоа не успеа на сите.

Немаше никакво сомневање, тоа беше балистите на Џемо.
Куршуми фучеа од сите стране. Неколку стакла од прозорите се скрија. Еден куршум го погоди врутточанец Зла
тес во гробот. Злате беше ранет. Во неколку топла крв. Неколкууми
невадаше потрчаа да му помогнат на својот другар, но кур
шумите тоа не го допуштаа.

— Да слеземе долу во кедлот, — предложи Паскал. —
Таму видовите се од камен и тешко можат да пробија кур
шуми.

Овој предлог беше прифатен. Еден по еден, борците по
скалите се упати за кедлот. Анте беше последен. И, во мо
ментот кога се потврди дека ја направи првата чекор, еден
куршум смрто го погоди секогаш мирнит и тивок Анте. Тоа
со строполи по скалите без да рече збор.

Висински некол.

Во куката на Паскал остана уште 13 живи борци и еден
мртов. Со нив беше и домаќинит со неговата жена и двета малолетни деца. Помисла ла да се даде опор беше не
возможна. Илуја беше да се направи обид за претвори.
A, како и како се преговарата кога огнит станува се посил
и посли.

Погоден пред вратата падна Радован Џоншир.

* * *

Не помину долго време кога почна да гори куката. Во
кедлот пааа парчиња жар. Чадот ги задушуваше борците.
Мораше да се излезе надвор.

Кон куката на Паскал веќе наближуваа балистите. Се
слушаа нивнитите штати.

Излегувме, но никоју мегу на не се познаваа... Тоа
беше последин договор на дванесетимата живи партизани.
Еден по еден почна да излегуваат борците. Пред кук
ата веќе чекаа разбеснетите балисти. Злосторник Џемо, кога
г о заребела раскривеванието Злате, го извади пиштолот и го
уби нивниот ранет партизан.

Злате падна и остана да дежи мртов пред очите на
своит прелепшени држари. А тие — немо, со вочанети по
веди го гледаа својот мртов другар.

Гледајки како нивниот командант убиа ранет партизан,
балистите северни се нафрираа и на другите немки бор
ци. Сакаа сита, до еден, да ги покосат.

— Стојте, командувааше Џемо. Фатете ги и постројте ги
овде. А вие, — им нареди на трисетимена до заби вооруже
ни балисти, одете и доведете ги овде сите седени. И младо
и старо да бид овде.

Џемо северски гледаше од еден во друг партизан. Иронич
но се смешкаше. Во себе веќе правеше сметки и плани
ови. „Не, нема да ги убијам. Ње им ги предадам живи на Итали
јанитите. Ње им ги предадам живи комунисти. Нека видат кој е
Џемо...”
Така размислуваше злосторникот, потоа надевајки се дека од Рим наскоро ќе пристигне пофалба, награда, благодајност, повисок чин и положба...

Со своето писмо Апим Казими (ул. Борче Јовановски 98, Гостибар), даваш еден прилог, кој тешко го обвинува познатиот балистички водач:

Пред да ги почи множте злострства во Гостибарска, Тетовска, Кнежевска и Дебарска општина, на водачот на балисниот, Џемо Хаса — Синица, повекета му беше нудено да се бори заедно со партизанските единици. Меѓутоа, Џемо и неговите истомисленици беа големи противници на НОБ и братството и единството. На последната средба со Џемо во село Вруток, каде што беше направен последен обид за неговата група заедно со нас да се борат против фашистите, присуствуваа и јас.

Во месец март 1943 година Месниот комитет од Гостибар го задолжи другарот Светозар Пепоски — член на Комитетот и секретар на партистката организација во село Вруток, уште еднаш да разговара со Џемо Хаса за неговото приклучување на партизанските единици. До седмица дојде истот месец (не се секавам за денот) во просторните на основното училиште во село Вруток.

Светозар Пепоски и јас, околу 20 часот го пречекавме Џемо и неговата група од 17-мина, близу врутчките анони, покрај старинот пат од Гостибар за Дебар, а потоа заедно го продолживме патот кон Вруток. Во една од училишките простори се наковно залето: Светозар Пепоски, Злате Дамјановски, Медат Цами и јас (сите членови на партистката организација од село Вруток) и Џемо Хаса и Милорад Пресевци. Медат Цами и Светозар Пепоски, уште еднаш, на Џемо и неговото другар му говореа за потребата од заедничка борба против фашистите, за здружување на Македонците, Албанци и Турците од овога крај. Меѓутоа, Џемо беше и остана голем националист, противник на НОБ и братството и единството. Остана упорен во барането, во неговата група да нема Македонци. Повторно не беше постигнат договор за заедничка борба против оккупаторот. Рече дека треба уште да размислува и на побара мицијата.

Утредна, како што се договоривме, Злате Дамјановски, кој беше одговорен за магацинот со оружје, облека, храни и сл. во село Вруток, ми дале сандак со 500 куришум. Јас ги зедов и му ги однесов на Џемо, кој со својата група се наоѓале во близина на Нов Село. При предавањето на мицијата Џемо го понуди да й пристапам на неговата група, но Џемо категорично одбива, а кога се вратив во Вруток за по-посетеното го незапомнен Светозар Пепоски.

По неколку денови од разговорот, наместо да се бори заедно со партизанските единици против фашистите, Џемо и неговата група им се приклучила на оккупаторите и ја почнала заедничката борба против партизанските единици. Злострствата што ги правеа беа криви, зашто, уште еднаш не повторам, Џемо беше гоем противник на партизанските единици и на братството и единството.

16) Долго време ништо не се знае за тоа кое се стрели за борци кое селата Лавче и Жеревијане, Тетовско. Авторот на фелтонот „Судењата како последен пораз“ успеа да идентификува двата борци стрелани кај Лавче. Ристо Димовски (ул. Госте Делчев 106, Кочани) со своето писмо посредство тоа што го објашнувае и одреќува да се идентификуваат уште две јавници на На родословодењата војска.

Како борец на Првата косовска бригада, многу убаво се секавам на деновите од 21 до 26 септември 1944 година, кога Бригадата изврши марши од село Самоков, па преку села Здуне и Гуртушица, потоа преку планината Сува Гора кај Тетово. На 21 или 22 септември, не можам точно да се сетам, Бригадата се приближи до малата железничка линија на околу 7 до 8 километри од градот. Гледајќи ги како светилите светики во Тетово, ние, борците, мислевме дека го нападнеме градот. Меѓутоа, Бригадата мршови го продолжи десно од Тетово кон селото Вратница. Миславме низ неколку населени места, а селаните, плочевки од радост, насакале не пречекуваа со раширен раци. Бригадата броеше околу 650 борци и токар добиток на кој беше натоварено оружјето и мицијата. Гледката беше импресивна: неколку километри долга колона од луѓе што се борат за слободата! Поминуваа низ селата имаа можность да видам како младини приствапуваа во Бригадата и барал да бидат примени во нејзините редови. Ни се приклучиа повеќе од 30 млади луѓе.

Под селото Вратница ја имавме првата борба со голема група балисти. Најгостјска борба воодушеви нашата отстапна, која требаше да и обезбеди на Бригадата непреходно продолжување на маршот преку Шар Планина. По борбата, одморајќи се на Шар Планина, се сретна со Стојанче Мирков од село Могилце, Порече, кој подоцна беше стрелан или кая селото Лавче или кая селото Жеревијане. Борбата кај Вратница беше незапомнена, но бра и прв борбено кржеево. Рече дека од маа се извлекол жив. Вуќко ми Јордан Николов од село Калуpace, поречец (Порече) ми кажа дека во Бригадата само имаа и неговиот сецланец Светозар Симанов Николов, кој нешто подоцна, исти така, е стрелан или кая Лавче или кая Жеревијане. И Сто ианче Мирков и Светозар Николов беа единствени синови на нивните родители, мощни млади, но строжи и убави момчи.

Се надевам дека со ова писмо ке помогнат в истражувањето на овои кои беа стрелани на партизански кај селата Лавче и Жеревијане. Нив, како што е и објавено на фелтонот, стрелале балистите, при што углата на „горањската четворка“ била решалочка.

Како борци на Првата косовска бригада во тетовското затвор беа и Алија и Назив од село Добреште, Прилепско, кои, не знам од какви причини, беа ослободени од затворот. Другите борци, како што е познато, беа стрелани.

17) Редакцијата на „Нова Македонија“ и лично авторот на фелтонот „Судењата како последен пораз“ добија поголем број писма во кои прекизите го опишувал доживотниот терор од страна на балистичките банди. Во книгата включи-
ме три писма који на најилустративни начин зборувају за тоа како припадници на фашистичката организација Баликомбар се пресетуваха и припадници на НОБ биле со мирото население. Цветан Несторовски, пензионер од село Староц, Кичево, написа:

"Карбунтиса живее активен партишки живот уште пред формирането на НОК на 29 декември 1942 година. Заслуга на Комитетот за ова поголема група партизани се вклучи во Првиот кичевски партизански одред формиран на 25 март 1943 година каде селото Душеград во местноста Кожак, по којо го носи име овој одред. Благодарение на местоположбата на селото во близината на границите меѓу фашистичка Бугарија и Италија, тука доаѓаа врските меѓу партизанските еднини и гралската партизанска организација.

Во селото на 17 ноември престојуваше Македонско-косовската удара бригада на својот победоносен марш. По два дена, операција на територијата под бугарска окупија, се врати повторно во селото и замина за Дебарска. Ваквата активност што постоесе во селото, Комитетот сметаше дека ќе биде забележана од непријателот и тој ќе премине акција. Затоа уште веднаш се одреди стража околу селото, а се преведа и одреден макет во акција целото село да се евакуира.

Во меѓувереме стигнува курирот со порака дека баталијон од 150 борци пристигнува во селото. Баталијонот предво ден од командантот Левче Степанов Тарзан и политичкиот комесар Борис Груевски во селото одржа митинг. Народот беше информиран за престојниот борбен одред за ослободување на Македонија и Југославија. По запуштањето на овој митинг на кој имаше и од други села, баталијонот се смести во училиштето и по куќите.

Иако комитетот се наоѓаше во мобилна состојба во племата на Тофи и Тодоровци, Комитетот беше во состав: Јонче Ангелевски, Славе Трпески и Тренко Ристески со неколку активности. Беше одреден и куќите каде нешто требаше да обезбедат храна за баталијонот и беше поставена стража од баталијонот и селото. Неко беше маглива. Баталијонот бил забелечен од германците со им јавија на балистите селото да го опколат и да проучат што се случува таму.

Денит на балистите, насилна мобилизирана, се организираа и незабележливо го откривају селото. Партизанските стражари го откривају и им јавија на баталијонот и Комитетот. Комитетот одреди повелување кон единственото свободен простор во шумата низ местноста Бука. Баталијонот брзо се извеле фашија на позиција на сртот. Дел од населението се повлече со баталијонот, а онези што не успеаа да се извлечат останаа во селото.

Членовите на Комитетот и некои активности во извршението задади последни и се повелека по долот над селото. Додека се ова се прошее со голема брзина, започнаа престрели меѓу балистите и партизаните. Партизаните стрелаа правешки можност за опстапување на селаните. Настанат бркотија и членовите на Комитетот со некои селини останаа во долот без можност да се пробиеат.

Балистите се пробија и кон долот. Го забелекаа како се пробиба Димче Ангелевски, а делата и повеќе девојки ги одвезаа в село. Една патрола ги зароби и селаните Тофи и Диме Софоски. По извесни престрели и Комитетот го зароби заедно со партизанот на баталијон Крсти од село Браждани и Димче Ристески.

По извршенот претрес петминутата ги праша во круг за рац. Го поведа на Мифил. Во многу време се случува исто, балистите се плашеа и се мигнал корел во заробениот. Сите се строполи узвеса, како што се преврте на живееашите балиските Димче Софоски кого со Тофи успеше неугодно да се скрија по заминувањето на балистите во патролите, а не биле открени во врската од. Кога балистите се вратиле, петминутата ги дотенела.

Миленко Софировски, пензионер (ул. Нова населба 10, Кичево), со своето писмо го одбележа, веројатно, једно од најуспешните злости во Палачинцата.

Од четврти до седми мај 1944 година еднините од солдат на македонската група баталијон во селата Извор и Подвис нападна две композиции Германци и балисти и им нанесоа огромни загуби во жива сила и материјал. Германците не можеле да се помират со поразот и заедно со балиските банди на Мифил со делови на 297-мата германската дивизија, започна со концентричен напад на селото и една баталија на селото Копачка, Дебарска и Малесница.

На овој гласен поход, не можели на партизаните да им се осветат, развртани фашисти влеголи во селото Малкоц. Во него беа останати само старци и по некої жена со мали деца, што не можеле да заминат со партизаните. Балистите влегола во секоја куќа, ги истерувала сите надвор, а во исто време и прашкала. Ги запалила сите куќи освен две во селото, т.е. около четириесетина куќи на брдо.

Деветте мажи што ги приложи одвоја настрана. Меѓу нив биле: Василе Тасески, Јовче Ристески со синот Ане, Митан Стевановски, Најде Блажевски, Наке Крстески, Андреа Маркоски и Генадија. Сите тие биле мартенсри од посебна група балисти. Ги махов се се, ги божеда со ножеви, а Китан Трајковиќ на парчиња жив жиг се чече и ги разорел од неговата сна. Андреа Маркоски, како член на Месното Комитет, покрај сите тие мартенсри жив жиг стави, како и другите, на камен со главата и на камен му ја скршната.

Извршениот тел на малковачани, некои се уште живи, беа останати да се мачат и така да умрат. Додека неколината касапи заробени со Мифил се разпрострања со мажите, другите се нафрити. Насталата вистинска пенка: едни се бранат, други удираат и се така. Во едната куќа Германците со риктовале на печен воско месо, во другата куќа што ја остави незапалена беа балиските раководители. Одвле, покрај чечените на ракен жаубини, со ред се изживува на младата невеста Цвета Манеска пред очите на нејзината свекра што стоела, колеше и пискаше од болка. Цвета овој тесен чин на животинските страсти на балистите не можеше да го издржи и умре. Потоа, балистите нејзино мртво тело го касаеп.
Балистите, под командата на Германците, заедно го напушта селото и слева истин ден на осми мај, во селото Дебарца, а овде почна со исто: „Кај ви се партизаните?“ Кога видов дека во селото се само жени и единасест мажи, ги собраа нив, а селото по систематското грабеж го запали. Во чистката изгора 58 куки и уште толку плени и кошари.

Меѓу две разгорени куки палеа огон и претепенати на најверски начин единасестината жени ги фрлаа, врзани. Се случааа лелеци, што ше рефри на изгорени човечки тела. Жените, исто како и во Малкоевци, беа суволвана. По пустоштот останаа само кучината кои разнесуваа делови од човечки тела. Другар уредник, бее почестоа од ова што го напиш, но се потресаа и се неможат да кажам.

И, писмото на Дончо Мишковски (ул. Струмчани бр. 24, Горче Петров), тогашен секретар на партиската келија во село Мраморец и член на Извршниот одбор на Народноослободителниот комитет за Дебарца:

„Првата македонско-косовска ударна бригада влезе во Мраморец на 4 декември 1943 година. Борците беа претпредени низ цело село. Целото село се крене на нозе да ги пречка и нагости, зашто ги меташе за свои чеда. Рачунош за 1 декември починала да се подготовува уште од утринските часови. Казаните беа поставени на средсечно, жените и девојките луке компри, го чистеа гравот, а мажите пак го сечеа местото. Месо имаше колку што сакаа, зашто Мраморец имаше преку 13.000 грама, круна и стика стока. Додека се подготовуваше рачуноште и групите на пеење партизански песни и играа партизански ора. Немаше како да се ненасет. Некаде околово 10 часот дојдоа курир од селата Турче и Козинци и ја информирала дека големи одрли балисти се движат од селата Свистица и Козинци спрема Мраморец, Турче и Сливово. Падна наредба лебот да се разделе на борците и тие да се подготвите за борба. Наброј потоа стражите од местата Мраморец и Дрен јавна дека ги забележат балистичките банди.

Борбата почина.

Одбраната на селото ја прифа Методија Поповски — Мажа со својата чета од Баталжонот „Мирич Аци“. Во одбраната на селото се вклучила речиси сите мажи од Мраморец, како и членовите на Месноте комитет. Нешто подоцна куририте од Средна Дебарца ја донесоа веста дека големи оклопни германски единици доаѓаа кон Дебарца од Охрид и Стура. Околу 15 часот падна наредбата во најголем ред партизанските единици да се повлечат кон селото Слатина и Состанска Планина. Последни се повлече Методија Поповски — Мажа со својата чета. При повлекувањето тие убија околу стотина балисти и уште толку жени. Кога балистите влегаа во селото изгореа 109 куки и зедоч со себе околу 6.000 грама стока. Но пред да го напуштаат целото село се уште побегнате жене и девојки, настани мажи, сестри и жени. Убија, исто така, девет мраморчани и нивните трупови ги фрлаа во запалените куки и плени. Подоцна разбраа дека селото го предаде грчарот Геза од Кичево, кој пред војната и за време на

окупацијата оде по селата на Дебарца и Копачијата и продаваше грци правејки се притоа наш пријател. Се покаже дека тој ги водеше балистичките банди кон Мраморец.

18) И уште едно писмо на Драгољуб Будимовски:

Спроти денот на почетокот на злосторот над македонските Евреи (четврток, 11 март 1943 година) што ќе рече во средата вечер, (на 10.П.1943) одредени партиски и сковски средиини во Скопје дознаа дека утретена ќе биде блока да на Скопје и дека Евретите ќе бидат собраа за да бидат интернирани.

На 10.П.1943 година, помеѓу 19 и 20 часот мене ова ми го соопшти другарот Методија Котевски, тогаш член на сковското раководство во Скопје (сео генерал-потполковник). Се секавам, ми рече дека Партизаната добро се удржала преку удружувач во бугарската полиција дека утретена ќе биде блока за собирање на Евретите, Ме задолжи да известам што пого- лем број сковци за во текот на нокта тие да им соопштуваа за блокадата на еврејските семејства и на своите дру- гари и пријатели — Евреи и, по можност, да ги скриват како излегалци или да ги упатуваат во правец кон Скопска Црна Гора, кон манастирот Горн Свети Илија. Всушност, заден начин што да се избегнат трагичните посебности од блокадата што се подготвува.

Во оваа итна акција знам дека се анхаираа многи сковци од сковските средиини чулища, а вечерта, кога ги обиколуваме некои наши познати — Евреи во такаранечето во Евретско маало, можев да забележам и многу други лица, работници и интелектуалки, за кои знав дека се парти- зани или сковци, односно блиски на Движењето и на НОБ. Тие, исто така, ја исполнува поставената задача од Парти- заната која требаше да се заврши до пред 24 часот, затоа што блокадата требаше да започне во полнок, како што ни беше речено.

Задачата не беше лесна и верувам дека не беше известна го број еврејските семејства. Тешкотите произлегуваа од фактот што за Евретите окупаторот имаше воведено полицијско часа (до 19 часот), а токму во тие вечерни часот Еврете, прибрани во своите домови како во домащен затвор, беа недоволниот спрема секого кој што ќе им влезеше однадвор. Остануваа време, главно, да се посетат само познати пријатели и другари.

Веста дека утретена ќе бидат собраа, во еврејските семејства не беше примена со изненадување, но секако со не- доверба. Тие верев дека и порано случуваше такви информаци, па бидејки собирањето било одлагаано, и овој пат мисле дека информацијата не е содомска точна. И тогаш, а сето тоа се потврдува и од фелтонот на Јован Павловски, извежуваш заклу- чок дека Евретите живеја и во една илузија дека некои „вајници миски" од бугарското царство сепак ќе го спре- чат нивното собирање.
Во фелтонот на Јован Павловски се споменуваат некакви сандаци со ерупција драгоцености во кукута на бугарското архимандрит Стефан. И тогаш можеше да се чуе мегу луѓето, а сега тоа се потврдува и во фелтонот, дека тој, за да се здраве со драгоцениствата на Еврите, ги лажел со спасување и им веднаш излази дека тој, заедно со раевци, бојдеци, киничевци и други ке ги спаси.

Но оние Евреи кои таа вечер поверикуваа на нашата информация заврвеме се засолени. На пример, така постапи познатото фудбалско судија од Скопје (сега живее во Израел) Мони Карпо. Во еден магазин за градежни материјали на улица 315 бр. 5 (таа се наоѓааше на просторот каде што сега е Стожевата куќа „Македонија“) беше скривено три ерупција млади од кои еденот се викаше Емануел Камчи, другиот знам дека го викаме Цек, инаку беше трговски работник во еден дунав за спортски реквизити, којшто во тоа време се наоѓааше од спротивната страна на киото „Македон“, а на третото името не му помнам.

Исто така знам дека неколкумни Евреи беше скривени и во ордицијата на стариот скопски декар др Гарабеш, која се наоѓааше до „Македон“-банка, блику стариот театар.

На 11.III.1943 година блокадата на Скопје беше наврзана, а Еврите беше собираан во Монополот на начин како што се изнесува во фелтонот, при ова сакам да додам дека го го глом броj Македонци беше уапсени во таа блокада заедно со Еврите и задржани во Монополот, а потоа интернирани во Бугарија. На нивните родници и семејства како причина за апсарено им беше наведувано дека се пријатели на Еврите, „смрмани“ или „анпофили“, а најчесто дека се „помагачи на комунистиките банти“. На пример, на жена му на скопскиот трговец Милан Хаџиевски агентите и рекле: „Имаше многу пријатели Евреи“. Додека Еврите се наоѓаа во Монополот во услови недостоини за човек, впрочем како што е изнесено и во фелтонот, многу скопски семејства, а особено членовите на Партитата и на СКОМ, се обидувал да дојдат во дошор со Еврите и да им достават храна или облека. Знам дека и покрај големите тешкотии и ризици некои во тоа успеваа, служејќи се и со поткупување на бугарските полиција и агенти.

Сбиранието на скопските, односно македонските Евреи, а потоа и нивното уништување во германските фашистички логори е злостор и над македонскиот народ. Така таа го добивеа секој член Македони во 1943 година и така тоj настан останува во спомените на сите Македонци. Македонскиот народ со векови живеел заедно со Еврите и заедно со нив ги делел и тешкотиите и радостите. Во деновите на ототманско ропство не еден Евреи му помогнал на македонскиот народ во борбата за националното ослободување; не малку Евреи помисиле застрадања за борбата на македонскиот народ да се афишира во светот како што, на пример, таа го правеше Бен Гурон кој во првата декенија од овоj век соработуваше со нашшот виден револуционер Димитар Влахов. И затоа, македонскиот народ никогаш не ќе може да го заборави овоj злостор на бугарските и германските фашисти.

ПРИЛОЗИ
ФОТОГРАФИИ И ДОКУМЕНТИ
Против срамният пакт: Демонстрация во Витола на 27 март 1941 година

Акција на Партијата: Струмичани демонстрираат против оклу-тувањето на бугарскиот оккупаторски војски во нашиот град

Почеток на жестока пропаганда: Првата страница од гласи-лого на БЦАК

МАКЕДОНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЈА

Еден глас, једен вол, една сила, заеднички и безгранични.
За Илија Коџаре и неговите истомислевци, тие беа "ослободители": Германски единици во Охрид во април 1941 година.

Диверзингска акција во Скопје: Уништена локомотива.

Раев (за време на истрагата): Дојдов да помогнат!

Пра човек на бугарската окупаторска власт во Скопската област: Димитар Реве за време на окупацијата и за време на судењето.

Дојден во окупирана Македонија по препорака на Министерството за внатрешни работи: Стефан Стефанов за време издржувањето на казната.
Смотра: Рашев на плоштадот во Скопје ги поздравува полицијантите и агентите
Димитар Рашев им зборува на полицијантите на скопскиот плоштад: Ште лије кра!

Спектакуларен пречек за „гласодавителот“: Сипро Китинчев го поздравува во Скопје Хитлеровиот амбасадор во Софија, Бекерле

Првниот полицаец на Скопската област сменет поради „лесни жени“: Стефан Симеонов

Го чекаат Бекерле: Претставниците на окупаторската власт во Скопје во очекување на германскиот амбасадор во Софија.
Доброволците на македонските земи со своето одрекаване и ізводи во сите случки доказаа со озлобенитето во потрагата на волицето и разберането за јавна прикметна мисија за која пошт да се служи — да ги признаваат месните народи на јавна македонска држава, културно-редовно и со своето друштво и собствено на добри вреви и граѓанството.

Со фашистички позори: Министерот за екстерните работи Петар Габровски во Скопје, Андон Козаров (1), Димитар Чекатров (3), Петар Думев (4), Ташковски (2), и Гуселов (5).

Драгојлов, директорот на бугарската полиција во посета на Скопје: Проверка на борбената готовност на полицијата, која во формирањето на Општинската полиција во Македонија дејствува „од позадина“.

Со нив дојдот и ваночните навечери, го посетувајќи го министерот за екстерните работи, Петар Габровски: Бугарски оклуаторски војници во Скопје.
ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Направо: Леток с кои борци на партизанските одреди се ново, куваат на предавање

Леб и сол за Германците во знак на доброволе: Спиро Кисичов ги пре- чекува „героите од Сталинград“

Во чие име: Областниот директор Козаров врши смогра на бу- гарските оккупаторски полицаици во Скопје

Само признание: Първата странница от своевремено напи- шаното признание на познатото течно, групеното начал. ник Александър Божков

Меѓу своите: Асен Божков (х) со група бугарски војници, полицаици и контрагенти.
Оо писмената заклетва на Борис Жуков: „Се колнах, да има на единността. Като човек, който е в обществото, където съм, ще изпълнявам своите задължения. Добре е всичко да става по-добре в закона на земята, без какво и да е пристраничество, ще изпълнявам съществуващите дължности и служби, и студентият, и армията, за здраве и благосъстояние на всяко нито всичко друго не е важно.“

Напредна оговорност на армията и църквата: Генералът Михов и скопският епископ Софроний

Със фанистички поздрав: Куманско „дойдия“ Крсто Лазаров и архимандритът Стефан нарече „Еврод“

Во името на неговата колна: Бугарски војници дават заклетва на скопския площад

Свещенството активно включено в поддръжката на Райх: „Херринг ох Сталнгер“ во посета на скопската Митрополия (съблечени с броден: Бугарският епископ Софроний (1), архимандритът Стефан (3) и Стояно Лазов (4)
Стефанов и Хаи Кимов дојдоа со нив: Германски војници на улиците на Скопје

Фотографираани пред акција: бугарски агенти и полицајци пред една акција во Прилепско

Во името на народот: Членовите на Висиот воен суд (од лево на десно): Стефковски, Неделковски, Сведови, Платник и Гавриловски. Сесема десно запишнашот Стефанов

Пред депортирањето во Треблинка: Македонскиот Евреи во скопскиот Монопол

Ги обвинуваам во името на народот: Обвинителот Александар Т. Христов
Пререкен ванчомихајловицт и зеленици контрачетнички „војвода“: Георги Хаџи Митров и дозволата за посење оружје

Во остарувањето на идејата за контрачетничкиот ванчомихајловицт и зеленици контрачетнички „војвода“: Георги Хаџи Митров и дозволата за посење оружје

Проверен ванчомихајловицт и зеленици контрачетнички „војвода“: Георги Хаџи Митров и дозволата за посење оружје

Проверен ванчомихајловицт и зеленици контрачетнички „војвода“: Георги Хаџи Митров и дозволата за посење оружје

Нивна единствена цел - теорет: Контрачетнички подготвени за акција

Прати сопственото народ: Група контрачетници
Поведени от реакционерните пароли, група балисти от селото Велента, струпаха, се солидаризираха с окупацията на Западна Македония.

Пред акция: Група балисти

Со италиански и германски пушки: Балисти от Полог

Зад него сексовия остануващ кръвав трага: Цемо Хаса от Симница

Между пръвте фотографии: Злобните Пемо (съсема десно) фотографиран във военна по формирането на своите банди.
Вооружени и во пријателство на италиански офицери: Еден дел од бандата на Џело Симица (1). Алија Зибери е прв во вториот ред од лево.

Злосторство како метод: Мофа- нь от Зајас, Кечевско

Планосувава заедно со нив, а потоа ги уби- жа: Труповите на Џериа Желица и него. Вите доаѓа и бандата, што на подмолен начин ги уби Алија Зибери, кој потоа и се пријателство на бандата на Џело. Подоцна, за да ја спаси сопствениот кожа, тој и не-
го го уби

Николи не бил за братство и единст- во: Џело Хасе Симица со своите исто-
мисленици

Ги поддржуване фа-
юридските и реални-
онерни интереси: Окр-
ата Имер Џатифи

По ослободувањето: 
Откопувањето на зали-
ватите во Велиница

Веднаш во служба на окупаторите: Сали Ка-
дри (обележан со стрелка)

1222
Смрт каква што посакуваа: Јордан Чопела и Вангел Тодоровски — Мажоро

Откривен: Заплененот печатарски материјал во легалната печатница во куќата на Вангел Тодоровски — Мажоро во Битола
Самоубиство со бомба: Ство Наумов

Според Асен Божков: „решени случаи“: Раде Јевчевски — Корчов и Благо Иков — Мучено фотографирани веднаш по убиство.

Крај активирана бомба:
Мите Богевски

Фотографии за снимки: Бугарски оккупаторски војници крај убиен партизан

За зверствата одговорни и војската и полицијата: Убиени и масакрирани припадници на Народноослободителното движение.
Се заарангирах ги раци на гроб: Убиени припадници на Народнос-лободителниот движение

"За секој увреден, откривен или предаден "разбојник" следува награда": Луке Зафирев — Сангов од Кочани

"Седумте борци надигнати в зори ги носат в Прилеп на плоштад": Убиените на Мукос изложени на прилепскиот плоштад

Методи на "борбата": Ликвидирање муга со врзан и парцијално освободени од Народнос-лободителното движење (на две фотографии убиени припадници на Движењето)

Злосторство по злосторство: Убиени деца припадници на НОБ од страна на контрачегите во Велешко

Убиени без пресуда: По масакрирањето кај Пуста Кула
Пане Мещков, Пано Цулов, Димо Чакаров, Перо Апьов, Перо Вицел, Иван Димов, Благо Ишев, Герасим Матков, Ристо Гончев, Ферю Поп Георгиев, Васил Арна Иорданов и Ванчо Турев

Фотодокумент за едно невидено злосторство: По стрелането во Веташа

Убените по предавство:
Борка Галески ...

На местото на убивството: Полицаи и агенти на местото кадо што е убен Борка Галески

... и Лазар Филиповски
По ослободувањето: Труповите на Цева Божов, Ристо Николов, Грајко Марков и Киро Шими

Со песна со смрт: Стојан Бурчевски — Буридан, Нончка Камишова и Киро Чучук — Седура

Убиени зверски: Љубчи Немаца, Тоде Скировски и Ристо Поповски

Методи на денационализаторската политика: Неини страданиите села од Дабица, Прилепско
Остана нем пред тешаните: Мирче Ачеев

Ниту збор пред не.
пријателот: Страшо Пинчур

Тој ништо не избаде: Пеетан Димов

Четириесет илјади лева награда за нејзината глава: Нелена Георгиева — Душа

Меѓу првите македонски партизани: Боро Менков и Пео Георгиевски — Чимо

Мучени убиени: Вера Циринири — Трена

Како умираат партизани: Киро Гарадоевски и Крум Волнаровски

Само оние наско ту: остатоците од квката на Цветанка Насакова во Прилеп
Одлазат: Стрелачите четириесетина видови на фугатското израчано во берово осенка 1944 година при повелувањето на Германците

"Нова Македонија" го проследи ова судење со коментар, во кој, меѓу другото, стоише:

"Народот сака да им се суди и им се суди на неговите непријатели. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не биде теша, но справедлива. Този треба да биде и да биде безмилосна за оние изродени што се намираат на неговите страни. Народната пресуда не би