*Утверждаю*

*Начальник управления КГБ*

*при Совете Министров УССР по Львовской области*

*полковник /подпись/*

*В. Шевченко*

*6 апреля 1962 года*

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № 32 по обвинению-

1. Дронь Теодора Ивановича в преступлениях, предусмотренных ст.ст.17-58 ч.1, 17-60, 62 ч. 1, 64 и 145 ч.2 УК УССР.
2. Процив Федора Ивановича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17- 58 ч.1 и 64 УК УССР.
3. Процив Михаила Ивановича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17-58 ч.1 и 64 УК УССР.
4. Нагребного Иосифа Степановича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17-58 ч.1, 17-60 и 64 УК УССР.
5. Ханас Михаила Павловича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17-58 ч.1, 64 и 145 ч.2 УК УССР.
6. Щербицкого Ивана Леоновича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17-60, 62 ч.1 и 64 УК УССР.
7. Капитоненко Владимира Михайловича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 17-60, 62 ч.1, 64 и 17- 93 п. «б» УК УССР.

В декабре 1961 года Управление КГБ при С.М. УССР по Львовской области была разоблачена нелегальная антисоветская диверсионно- террористическая организация, которая действовала на территории Ходоровского района Львовской области, участники которой были арестованы и привлечены к уголовной ответственности по данному делу.

Предварительным следствием по делу установлено:

Обвиняемые Дронь Т.И. и Процив Ф.И., проживая в селе Вербица, Ходоровского района Львовской области и будучи антисоветски настроены, летом 1958 года с целью подрыва и ослабления существующего советского строя, договорились о проведение организационной антисоветской деятельности, направленной на совершение террористических актов над сельским советско - партийным активом.

С этой целью обвиняемые Дронь Т. и Процив Ф. привлекли в антисоветскую организацию новых лиц, принимали все средства к расширению численности состава этой организации, делая при этом основной упор на бывших бандитов ОУН и других вражески настроенных по отношению к Советской власти лиц, а также на отдельных нестойких и политически незрелых граждан.

Так, из числа участников антисоветской организации привлечены к уголовной ответственности по этому делу - Процив М.И. на протяжении 6 лет находился в банде ОУН, был в боевке «СБ» (служба безопасности).

Щербицкий и Капитоненко, в силу существующих у них антисоветских настроений, имели намерение убежать за границу в одну из капиталистических стран и распространяли антисоветские листовки; Ханас М.П. неоднократно совершал поджоги личного имущества колхозных активистов; Ханас П.Г., которого намеревались привлечь в организацию, раньше также находился в банде ОУН.

Проводя подготовку к проведению террористических и диверсионных актов, и проведения другой антисоветской деятельности, участники названной организации принимали все меры для приобретения оружия, боеприпасов, а также приспособлений для изготовления антисоветских листовок, провели ряд нелегальных антисоветских сходок, на которых обсуждали конкретные вопросы ведения борьбы против Советской власти.

На сходках, а также на других встречах участники антисоветской организации наметили и осуществляли подготовительную работу, чтоб совершить расправу над заведующим фермой колхоза им. Чапаева Рогатинского района Станиславской области Наявко С.М. , который является депутатом Сельского Совета и председателем постоянно действующей земельной комиссии Сельисполкома, приняли решение бросить боевую гранату в помещение во время проведения партийного собрания парторганизации колхоза имени ХХ11 съезда КПСС села Вербица, а также в хату председателя того же колхоза, члена КПСС Мулика, намеревались совершить убийство директора совхоза «Садки» Ходоровского района, члена КПСС Кана и директора школы, члена КПСС - Лукашенко в связи с их общественной деятельностью; обсуждали вопрос о составлении списка сельских коммунистов с целью совершения над ними террористических актов в подходящий для этого момент; наметили конкретные планы проведения диверсий путем разрушения железных дорог, общего отравления колхозного скота и поджога зернохранилища.

При этом, разрушение железных дорог с целью аварии поезда наметили совершить на Октябрьские праздники 1961 года, для чего распределили между собой обязанности, приобрели инструмент и взрывчатое вещество. По независящим от участников организации причинам, намеченные ими планы вражеской антисоветской деятельности не были доведены до конца.

По этому вопросу обвиняемый Дронь Т.И. показал:

«… Участники антисоветской организации Процив Федор Иванович, Процив Михаил Иванович, я - Дронь, Ханас Михаил, Нагребный Иосиф, Щербицкий Иван и Капитоненко Владимир, проводя практическую антисоветскую деятельность, направленную на совершение диверсий и убийства коммунистов и советских активистов, принимали участие в антисоветских сходках по обсуждению вопроса проведения борьбы против Советской власти; приобрели оружие, патроны, взрывчатое вещество».

( том 1 л. д. 201-202)

«… Нашу организацию разоблачили органы Советской власти, а её участников арестовали ещё до того времени, как мы ещё не совершили диверсий и террористических актов, а только готовились к этому. Иначе в будущем, как было видно по действиям участников организации, диверсии и террор были бы совершены участниками нашей антисоветской организации.

( том 1, л. д. 209)

Обвиняемый Процив Ф.И., делая оценку своей преступной деятельности, показал:

«… Вся моя преступная деятельность была опасна для Советской власти и я доволен тем, что нас своевременно арестовали, так как своей деятельностью мы могли бы встать на путь совершения ещё других, более тяжких преступлений, убийств советских активистов, коммунистов, руководителей колхозов, поджогов, уничтожения колхозного имущества с целью ослабления Советской власти, подрыва колхозного строя, террора над колхозными руководителями.

(том 2, л. д. 279-280)

Говоря о заданиях, которые проводились и преступную деятельность организации, её участник

НагребныйИ.С. показал:

«… Начиная с весны 1960 года и до дня задержания, я вместе с Дронь Федором, Ханас Михаилом, Капитоненко Владимиром, Щербицким Иваном, а также с братьями Процив, о которых мне рассказывал Дронь, находясь в антисоветской организации, которая ставила своей задачей осуществление диверсий и убийств коммунистов и советских активистов, а также вывешивание националистических флагов, распространение антисоветских листовок, - вели до этого подготовку и только в связи с арестом участников организации, намеченные планы антисоветской деятельности до конца выполнены не были

( том 3, л. д. 337- 338)

Боясь разоблачения в совершенных преступлениях, обвиняемые по делу принимали все меры по соблюдению конспирации при осуществлении намеченных планов проведения диверсионно - террористической и другой преступной антисоветской деятельности. С этой целью встречи между участниками осуществлялись в условленных местах и в ночное время, принимались меры маскировки, обсуждались вопросы о принятии клятвы на верность антисоветской организации.

(т.1, л. д. 205; том 3, л. д. 286; т. 4, л. д. 147-148)

Обвиняемый Ханас М.П. по этому вопросу показал:

«… Процив Федор Иванович неоднократно предупреждал меня, а также Дронь Федора о том, чтоб мы нигде не проговорились про наши антисоветские действия.

 Когда мы собрались на сходку в селе Вербица на кладбище, то шли туда, когда уже стемнело, чтоб нас никто не заметил… Когда я и Процив Федор шли совершать расправу над заведующим фермой колхоза села Княгиничи, то делали это также в ночное время, чтоб нас не заметили, а также чтоб не смогли узнать, я оделся в солдатскую форму, а Процив Федор взял с собой женскую юбку, которую он хотел одеть, когда б им удалось сделать «засаду на заведующего фермой».

( том 4, л. д. 147-148)

По этому вопросу обвиняемый Процив Федор показал:

«… Я полностью понимал опасные для Советской власти проводимые мною, Ханас Михаилом и Дронь Федором преступные действия, а потому в неоднократных беседах с ними я предупреждал их, чтоб они про всю нашу деятельность нигде и никому ничего не рассказывали, придерживались конспирации, иначе нас арестуют.

( том 2, л. д. 277)

Обвиняемый Процив М.И. показал по этому вопросу:

«… После того, как участники сходки Ханас, Дронь и Процив Федор согласились принять участие в расправе над заведующим фермой колхоза им. Чапаева я предупредил всех, чтоб про это никто не проговорился.

… Процив Федор проинформировал меня как следует вести себя в случае провала и ареста, заявляя что как он, так и я не должны давать никаких показаний, от всего отказываться и не подписывать протоколы допроса».

( том 3, л. д. 61, 65, 133)

О действиях вражеских антисоветских намерений участников организации и об особой опасности привлеченных к уголовной ответственности лиц свидетельствует тот факт, что в процессе следствия у обвиняемых и их [связей] изъято 4 единицы огнестрельного оружия, взрывчатое вещество, клише для печатания антисоветских листовок, ключи и ломик для развинчивания стыков рельс, боевые патроны, также изъяты распространенные обвиняемыми Щербицким и Капитоненко антисоветские листовки. Кроме этого обвиняемые Дронь, Ханас, Процив Ф. и Нагребный имели боевые гранаты.

( том 1, л. д. 90,192; том 2,л. д. 2-3, 12-14, 17, 20-23, 47, 78-88,105-109,132)

Таким образом, обвиняемые по данному делу были активными участниками антисоветской диверсионно - террористической организации, которые имели задачу, с целью ослабления Советской власти и Советского государства, осуществлять террористические и диверсионные акты, а также проводить антисоветскую агитацию путем распространения антисоветских листовок и вывешивания националистических флагов.

Практическая преступная деятельность каждого из обвиняемых по делу заключается в следующем:

**1**.Обвиняемый Дронь Т.И., проживая в селе Вербица, Ходоровского района Львовской области, в начале весны 1948 года принял участие в распространении антисоветских листовок по селу Вербица, полученных от бандитов ОУН; в 1956- 1957 г.г. по поводу вражеских отношений к сельским активистам сделал несколько поджогов их домов, а также хозяйственных построек. Так, в 1956 году обвиняемый Дронь поджог хату бухгалтера колхоза Неижмака И.И. и кладовщика колхоза Рак А.П., а в июне 1957 года пожог сарай завхоза колхоза Клапко А.И., вследствие чего этот сарай сгорел, а хаты Неижмака и Рака своевременно были погашены жителями села Вербица.

( том 1 л. д. 145-147, 161- 162, 185-187.; 235- 237;

том 3 л. д. 257;

том 4 л. д. 83-84, 129- 130;

том 7 л. д. 145, 154).

Будучи антисоветски настроенным, обвиняемый Дронь летом 1958 года установил преступную связь с обвиняемым по данному делу - бывшим бандитом ОУН, который возвратился из мест заключения - Процив Федором и при одной встрече, которая состоялась в ночное время, договорились с ним о проведении антисоветской деятельности путем совершения расправ над коммунистами, советскими активистами. С этого времени Дронь является одним из инициаторов создания антисоветской организации Ходоровского района Львовской области, которая ставила своей целью совершение террористических и диверсионных актов, а также проведение антисоветской агитации путем распространения антисоветских листовок и вывешивания националистических флагов.

( том 1, л. д. 159-163, 165, 179- 180, 207- 209, 238- 240;

том 2, л. д. 40, 170- 172, 174-175, 253- 258;

том 8, л. д. 93-96, 114)

Для осуществления вражеских замыслов обвиняемый Дронь в 1958- 1960 г.г. привлек обвиняемых по делу Ханаса М.П. и Нагребного И.С., при этом Ханасу дал задание приобрести оружие, а также пытался вместе с Нагребным привлечь в антисоветскую организацию Левицкого М.А. Тогда же Дронь получил от Ханас боевую гранату.

( том 1,л. д. 90, 180- 181, 208, 216, 241- 244;

том 3, л. д. 274-276, 307, 319- 322;

том 4, л. д. 116, 131, 167- 170).

Весной 1960 года при сходке, которая состоялась в будке совхоза «Садки», в которой приняли участие Дронь, Нагребный, а также Ханас Михаил, где они обсуждали вопрос о приобретении оружия для участников организации и перед этой сходкой Дронь обсудил с Нагребным И. вопрос о вывешивании националистических флагов в селах Станиславской и Львовской областей и о привлечении в организацию новых лиц.

*( том 1, л. д. 187-188, 243-244*

*том 3, л. д. 288- 289, 321- 323;*

*том 4, л. д. 171- 172).*

Выполняя решение, принятое на сходке, обвиняемый Дронь с целью приобретения оружия и патронов к пистолету, полученного им от Нагребного, обращался к жителям сел Григорив и Пидмихайливци, Станиславской области Возняк, Булка и Левицкого, а также предлагал Нагребному приобрести пистолет у жителя села Вовчатичи Кучмака В.Н.

( том 1, л. д. 52, 110, 112, 187, 189-190, 245-246;

том 3, л. д. 335;

том 4, л. д. 68).

С этой же целью Дронь обсуждал вопрос с Ханас М. об откапывании винтовки и гранат, спрятанных на огороде Лескив С.Г.

( том 1, л.д. 81, 246;

том 4, л. д. 67- 68, 172- 175).

В начале июня 1961 года обвиняемый Дронь вместе с обвиняемым Ханас, Процив Федором и Процив Михаилом принял участие в антисоветской сходке, созванной в ночное время на кладбище села Вербица, на которой по предложению Процив Михаила обсуждали вопрос о совершении террористических актов и вооружения с этой целью участников организации. Тогда же было принято решение совершать расправы над советским активом и в ближайшее время совершить расправу над жителем села Княгиничи, Станиславской области - заведующим фермой колхоза имени Чапаева Наявко С.М., депутатом сельского Совета и председателем постоянно действующей земельной комиссии Сельисполкома.

С этой целью участники сходки договорились встретиться в условленном ранее месте около села Княгиничи.

(том 1, л. д. 76-77, 181,183, 193-194, 204, 247-249;

том 2, л. д. 264- 269;

том 3, л. д. 62-63, 129- 131;

том 4, л.д. 134- 139, 155-156, 175- 177;

 том 8, л. д. 120-128, 129-139, 205- 215)

На протяжении лета и осени 1961 года обвиняемый Дронь, встречаясь в селе Вербица с участниками антисоветской организации Процив Федором и Ханас Михаилом, обсуждал с ними вопрос проведения практической антисоветской деятельности: о поджогах колхозного льна, хаты бригадира колхоза, члена КПСС - Грохольского, о распространении антисоветских листовок, расправы над советско- партийным активом, привлечении новых лиц в организацию, а также о соблюдении конспирации в проводимой антисоветской деятельности.

( том 1, л. д. 82, 97-99, 113-114, 144, 163, 165, 177, 197- 198,199-200, 205, 250- 252;

том 2, л. д. 270-277;

том 2, л. д. 73, 89- 90, 140- 143, 177- 181).

Тогда же осенью 1961 года, Дронь получил от Процив Ф. боевую гранату, которую после передал Нагребному.

 (том1, л. д. 90, 121, 159- 160, 241- 242, 251;

том 3, л. д. 263-265)

Той же осенью 1961 года обвиняемые Дронь, Процив Федор и Ханас обсуждали вопрос о совершении убийства директора школы села Дулибы, Ходоровского района - Лукашенко Н. в связи с его общественной деятельностью.

(том 1, л. д. 252;

том 2, л. д. 277- 278;

том 4, л. д. 178- 179;

том 8, л. д. 177- 181, 201- 203).

В сентябре 1961 года, узнав от обвиняемого Нагребного И. о его знакомых Щербицкого, Капитоненко, которые были антисоветски настроены, имели намерение бежать за границу в одну из капиталистических стран, обвиняемый Дронь установил с ними связь с целью вовлечения их в свою антисоветскую организацию.

21 октября 1961 года Дронь вместе с Нагребным организовал сходку в селе Садки в хате отца Нагребного, на которой Щербицкий и Капитоненко, по предложению Дронь, дали своё согласие вступить в антисоветскую организацию и совершать преступные антисоветские действия.

Под руководством обвиняемого Дронь на сходках были обсуждены конкретные задачи проведения борьбы против Советской власти; совершение диверсий, проведение антисоветской агитации, а также решались организационные вопросы о принятии клятвы, о вооружении участников организации, а также о соблюдении конспирации.

Дронь на сходке дал задание совершить аварию поезда путем подрыва железнодорожного полотна, распространить антисоветские листовки накануне 44-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, а также совершить поджог зернохранилища в городе Ходорове и приобрести ядовитое вещество с целью отравления большого количества колхозного скота. При этом Дронь проинформировал, каким способом следует совершать поджоги и отравлении колхозного скота.

(том 1, л. д. 78- 80, 166- 168, 174-175, 177, 195- 196, 253- 256;

том 3, л. д. 279- 282, 290- 291, 325- 331;

том 4, л. д. 240- 246, 273- 277;

том 5, л. д. 100- 105, 131- 135).

О проведении сходки, а также о намерении совершить аварию товарного поезда Дронь проинструктировал обвиняемого Ханас.

( том1, л. д. 168, 256;

том 4, л. д. 66, 124, 181- 182).

После указанной сходки обвиняемый Дронь, с целью приобретения клише для печати антисоветских листовок, обратился к своему брату- Дронь Николаю, которому было известно место где было спрятано клише в селе Явче, Станиславской области.

( том 1, л. д. 176, 196;

том 4, л. д. 69).

В конце лета и осенью 1961 года обвиняемый Дронь , встречаясь с участниками антисоветской организации Нагребным, обсудил с ним вопрос о совершении убийства директора совхоза «Садки», члена КПСС Кана, о составлении списков сельских коммунистов, чтобы расправиться с ними в подходящее для этого время, о распространении антисоветских листовок.

( том 1, л. д. 105- 106, 197, 201, 225, 226, 256- 258;

том 3, л. д. 334-336, 337).

С целью приобретения оружия обвиняемый Дронь предлагал Нагребному совершить кражу пистолета у участкового уполномоченного милиции в селе Вовчатычи Ходоровского района.

( том 1, л. д. 130, 246;

том 3, л. д. 335).

Намеченные планы обвиняемым Дронь Теодором и другими участниками антисоветской организации до конца окончательно не были осуществлены в связи с их арестом.

( том 1, л. д. 165- 166, 209, 258;

том 3, л. д. 337- 338).

 Допрошенный по сути предъявленного обвинения Дронь Т.И. виновным себя признал полностью.

( том 1, л. д. 233- 258).

В совершении преступления обвиняемый Дронь разоблачается показаниями свидетелей: Левицкого М.А., Возняк И.П., Левицкого В.В., Дронь Н.И., Петрив Н.И., Наконечного С.Ф., Кащин И.Г., Петрив И.И., Петрив Ф.Я., Лескив И.М., Клапко А.И., Рак А.Н., Неижмак И.Н., а также показаниями обвиняемых по делу: Процив Ф.И., Процив М., Ханас М.П., Нагребного С.И., Щербицкого И.Л. и Капитоненко В.М.

Так, свидетель Наконечный С Ф (том 5 л. д. 163- 168) показал, что Дронь Т.И. весной 1948 года вместе с ним принимал участие в распространении антисоветских листовок по селу Вербица.

 Свидетель Кащин И.Г. (том 6 л. д. 63-66), Лескив И.М. (том 5 л. д. 190- 192), Петрив Ф.Я. (том 6 л. д. 148), Петрив И.И. (том 5 л. д.161) подтвердили факт распространения в 1948 году антисоветских листовок.

Свидетель Петрив Н.И. (том 5 л. д. 230-239, 247- 248) показал о наличии пистолета и гранаты у обвиняемого Дронь Т.И., о его участии в поджоге хат активистов колхоза, а также подтвердил факт распространения в 1948 году в селе Вербица антисоветских листовок.

Кроме этого Петрив показал, что Дронь Т. в 1960 году предлагал ему прийти на сходку в совхоз «Садки».

Свидетели Клапко А.И. (том 7 л. д. 124- 129), Рак А.П. (том 7 л. д. 134-138), Неижмак И.Н. (том 7 л. д. 130-133) подтвердили факт поджога их домов в 1956-1957 г.г.

Свидетель Дронь Н.И. (том 6 л. д. 237- 239) показал, что в 1961 году обвиняемый Дронь Теодор просил его дать ему клише («штамп») для печатания антисоветских листовок и в этом же году обвиняемый Дронь рассказал свидетелю о том, что он имеет пистолет.

Свидетель Левицкий М.А. (том 7 л. д. 17-36) показал, что Дронь Т.И., находясь в антисоветской организации, вместе с Нагребным И.С. намеревались втянуть и его в эту организацию и дать ему задание на первомайские праздники 1960 года вывесить националистические флаги в селе Долиняны, Станиславской области.

Свидетели Возняк И.П. (том 5, л. д. 139-145, 146- 150) и Левицкий В.В. (том 5, л. д. 151- 155) показали, что Дронь Т.И. в 1960 – 1961 г.г. обращался к ним за патронами к немецкому пистолету, при этом Возняк показывал Дронь пистолет, который был у него.

Обвиняемые Процив Федор

(том 2, л. д. 33, 40, 44, 47, 146- 151, 174- 175, 180, 185- 186, 188- 190, 232, 235- 236, 253- 258, 261- 263, 264- 280;

том 8, л. д. 91- 119, 138- 204),

Процив Михаил

(том 3, л. д. 62- 63, 129- 131;

том 8, л. д. 129- 139),

Ханас М.П.

(том 4, л. д. 94-96, 134- 139, 155- 156, 173- 177;

том 8, л. д. 120-128)

показали, что Дронь Т.И был одним из инициаторов создания антисоветской организации и активным её участником, вместе с ними проводил преступную антисоветскую деятельность, присутствовал на сходках, обсуждал вопросы о проведении практической преступной деятельности: про совершении терактов над сельским советско- партийным активом, о распространении антисоветских листовок, о приобретении оружия и патронов к нему, о соблюдении конспирации.

Обвиняемые Нагребный И.С.

(том 3, л. д. 252-262, 278- 289, 285, 290- 291,298- 302, 326- 332),

Щербицкий И.Л.

(том 4, л. д. 204- 207,210, 218- 219, 221- 245, 253- 260, 262, 274- 276)

Капитоненко В.М.

(том 5, л. д. 31- 34, 44- 49, 53, 61, 66, 98, 100- 105, 114- 118, 132- 134)

показали, что обвиняемый Дронь Т. вовлек их в антисоветскую организацию, присутствовал с ними на сходке, на которой обсуждались вопросы о совершении диверсий, о приобретении оружия, о распространении антисоветских листовок, о соблюдении конспирации, о принятии клятвы. Давал задания на сходке, которая состоялась 21 октября 1961 года, совершать диверсии и на октябрьские праздники 1961 года совершить аварию поезда и распространить антисоветские листовки.

Обвиняемый Нагребный показал также, что Дронь в 1948 году принял участие в распространении антисоветских листовок в селе Вербица, в 1960 году обсуждал с ним вопрос о вывешивании националистических флагов и о вовлечении в антисоветскую организацию Левицкого М.А., в 1961 году во время встречи с ним обсуждал вопрос о совершении террористических актов, о приобретении оружия, предлагал ему украсть пистолет у участкового уполномоченного милиции.

Обвиняемый Ханас также изобличается в совершении им поджогов личного имущества колхозных активистов, в подготовке к совершению диверсионных актов. Кроме этого, обвиняемый ДроньТ.И. изобличается в совершении преступления вещественными доказательствами: изъятым взрывчатым веществом, огнестрельным оружием (2 пистолета), клише для печатания антисоветских листовок, а также заключениями экспертиз.

(том 5, л. д. 10;

том 9, л. д. 2-3, 6, 12- 14, 17, 24, 27, 60- 62, 66- 67, 105- 109, 132).

**2.** Обвиняемый Процив Федор, после отбытия меры наказания за антисоветскую деятельность и прибыв в 1956 году в село Вербица Ходоровского района Львовской области, не отказавшись от преступных намерений, пошел по пути проведения активной организационной антисоветской деятельности, которая была направлена на совершение особо опасных государственных преступлений.

(том 2, л. д. 251- 253)

С целью привлечения на свою сторону для совершения антисоветской деятельности других лиц Процив Федор установил связь с обвиняемыми по делу Дронь Т., Ханас М. и Процив Михаилом, с которыми проводил подготовительную работу для совершения террористических актов над коммунистами и сельскими активистами и обсуждал с ними вопросы проведения борьбы против Советской власти.

(том 1, л. д. 160-163, 165, 179- 180;

том 2, л. д. 174- 175, 253- 258;

том 8, л. д. 93-96, 114).

Боясь ареста и разоблачения за проведение организационной антисоветской деятельности, с целью отвести от себя внимание органов власти, Процив Федор, весной 1959 года вызвал на конспиративную встречу Дронь Т. и дал ему задание совершить какое - нибудь преступление, в случае, если он - Процив будет арестован.

(том 2, л. д. 259- 261;

том 1, л. д. 242).

Встречаясь весной 1961 года с Ханас М. в его хате, обвиняемый Процив Ф.И. обсудил с ним вопрос о проведении расправ над коммунистами, о поджогах колхозного имущества, о проведении антисоветской сходки.

(том 2, л. д. 198- 201, 263- 264;

том 4, л. д. 134- 135;

том 8, л. д. 72- 74, 83- 84).

В начале июня 1961 года, договорившись с обвиняемым по делу Процив Михаилом о совершении расправы над зав. фермой колхоза имени Чапаева Рогатинского района Станиславской области Наявко С.М., обвиняемый Процив Федор вместе с Процив Михаилом организовал подпольную антисоветскую сходку, которая состоялась в ночное время на кладбище села Вербица, на которую вызвал вовлеченных им для проведения антисоветской деятельности Дронь Т.И. и Ханас М.П.

(том 2, л. д. 33, 44, 47, 146- 151, 180, 185-186, 188- 190, 231, 235- 236, 264- 266;

том 3, л. д. 60- 62, 83- 87, 129- 130;

том 1, л. д. 76, 77, 247;

том 4, л. д. 59- 61, 174- 175).

На этой сходке по инициативе Процив Михаила обсуждался вопрос о совершении расправ над руководителями колхозов и сельскими активистами, о приобретении с этой целью оружия, которое Процив Федор обещал достать в нужное время, а также участники сходки по предложению Процив Михаила договорились сделать засаду и расправиться с зав. фермой колхоза имени Чапаева - Наявко С.М., который является депутатом сельского Совета и председателем постоянно действующей земельной комиссии сельисполкома. Согласно принятого на сходке решения обвиняемый Процив Федор вместе с Ханас М.П. в ночное время появились в намеченном месте около села Княгиничи, где должны были встретить Процив Михаила и совершить расправу над Наявко С.М. При этом Процив Федор был вооружен палкой, а чтоб не были узнаны при совершении преступления - взял с собой женскую одежду; Ханас М.Н. с этой целью переоделся в форму солдата Советской армии, но расправа над Неявко совершена не была по не зависящим от них причин.

(том 1, л. д. 76- 77, 181, 222- 225, 147- 250;

том 2, л. д. 54, 58- 59, 207- 213, 264- 270;

том 3, л. д. 59- 64, 82- 88, 129- 232;

том 4, л. д. 136- 139, 174- 177).

Летом 1961 года Процив Федор неоднократно встречался с Ханасом М.П. и Дронь Т.И., обсуждал с ними вопросы террористической деятельности, приобретения боеприпасов, изготовления и распространения антисоветских листовок по сёлам Сугров, Воскресенцы, Долиняны, Вербица и о привлечении к этой деятельности своего односельчанина Ханаса П.Г. Тогда же Процив Федор предложил Ханас М.П. и Дронь Т.И. совершить поджоги дома бригадира колхоза села Сугров, члена КПСС - Грохольского Ф.И. в связи с его общественной деятельностью, а также одобрил предложение Ханаса М.П. совершить поджог колхозного льна.

(том 2, л. д. 52, 143- 145, 161- 162, 163- 169, 172- 180, 181- 183, 185, 217- 221, 222- 223, 227, 270- 273;

( том 1, л. д. 97- 99, 164- 165, 197- 199, 200, 250- 253;

том 4, л. д. 139- 140, 141- 142, 177- 181;

том 8, л. д. 36- 44, 65- 90, 91- 119).

В августе 1961 года Процив Федор, Ханас М.П. и Дронь Т.И. обсудили вопрос о совершении террористического акта над руководителями колхоза и приняли решение бросить гранату в помещение правления колхоза во время проведения там партийного собрания.

(том 2, л. д. 181- 188, 192- 194, 273- 275;

том 1, л. д. 250- 253;

том 4, л. д. 178;

том 8, л. д. 36- 44, 81- 90, 91- 118).

Осуществляя свои террористические намерения, Процив Федор через некоторое время получил от Ханаса М.П. боевую гранату, которую сохранял долгое время в своем хозяйстве, а потом возвратил её Дронь Т.И.

(том 2, л. д. 27, 41, 51- 53, 181- 182, 192- 194, 206, 275- 277;

том 1, л. д. 159- 160, 251;

том 4, л. д. 177- 181;

том 8, л. д. 81- 90, 110- 112).

Осенью 1961 года Процив Федор предлагал совершить убийство директора школы села Дулибы, Ходоровского района - Лукашенко, в связи с его общественной деятельностью.

(том 2, л. д. 277- 279;

том 1, л. д. 252;

том 4, л. д. 178- 179).

Намереваясь вовлечь своего односельчанина Ханас П.Г. в антисоветскую организацию, Процив Федор установил с ним связь и осенью 1961 года предложил последнему вместе с ним бросить гранату в хату председателя колхоза - коммуниста Мулик .

 (том 8, л. д. 36- 44).

Осознавая преступный антисоветский характер проводимой им против Советского строя деятельности, неоднократно предупреждал Ханаса М.П. и Дронь Т.И. придерживаться методов конспирации.

(том 2, л. д. 183, 277;

том 1, л. д. 205;

том 4, л. д. 180).

Допрошенный по сути предъявленного обвинения Процив Федор виновным себя признал полностью.

(том 2, л. д. 248- 280).

В совершении преступления Процив Федор разоблачается показаниями свидетелей: Ханас П.Г., Пидгайного И.Г., Мулика Г.Г., Дронь Н.И. и обвиняемых по делу Дронь Т.И., Ханас М.П. и Процив Михаила.

Так, свидетель Ханас П.Г.

(том 6, л. д. 128- 133; том 8, л. д. 36-44)

показал, что Процив Федор склонял его встать на путь совершения преступной антисоветской деятельности, заявляя, что для этой цели у него есть люди и оружие, предлагал вместе с ним совершить террористический акт над председателем колхоза села Вербица Муликом- бросить в его хату гранату.

Свидетель Пидгайный И.Г., который работает председателем сельсовета села Вербица (том. 6, л. д. 1-7) и свидетель Мулик Г.Г. (том 6, л. д. 8- 13) , который работает председателем колхоза села Вербица, показали, что Процив Федор летом 1961 года угрожал им расправой в связи с их общественной деятельностью.

Свидетель Дронь Н.И. (том 6, л. д. 234) показал, что Процив Федор в разговорах с ним в 1961 году высказывал антисоветские высказывания.

Обвиняемые по делу Дронь Т.И.

(том 1, л. д. 76- 77, 82, 97- 99, 113- 114, 159- 163, 165, 177, 179, 180, 181, 183, 185- 186, 188- 190, 232, 235, 236, 264- 266);

Ханас М.П.

(том 4, л. д. 45- 48, 59- 60, 134- 135, 139- 142, 168- 170,174- 175, 176-177,

178- 181)

и Процив Михаил

(том 3, л. д. 59- 60, 61- 64, 82- 88, 129- 132)

показали, что Процив Федор был одним из инициаторов создания антисоветской организации и активным её участником, на протяжении 1958- 1961 г.г. неоднократно обсуждал с ними вопрос приобретения оружия и патронов к нему, боевых гранат, распространение антисоветских листовок, совершение поджогов, террористических актов, для чего хранил у себя полученную боевую гранату, которую намеревался бросить в советско- партийный актив села Вербица, предупреждал соблюдать конспирацию.

**3.** Обвиняемый Процив Михаил, явившись с повинной в 1950 году из банды ОУН, где он находился с 1944 года и, не отказавшись от своих антисоветских взглядов, проживая в городе Львове, весной 1961 года вступил в преступную связь с участниками антисоветской организации Процив Федором, Ханас Михаилом и Дронь Теодором, вместе с которыми проводил организационную антисоветскую деятельность, которая была направлена на совершение особо - опасных государственных преступлений.

(том 1, л. д. 161, 189;

том 2, л. д. 264;

том 4, л. д. 21, 47- 48, 52;

том 9, л. д. 172- 177;

том 6, л. д. 226- 239, 256- 268).

В начале июня 1961 года обвиняемый Процив Михаил, вместе с обвиняемым Процив Федором организовал антисоветскую сходку, которая состоялась в ночное время на кладбище села Вербица, Ходоровского района, где выступил с призывом совершать террористические акты над коммунистами и советскими активистами и предложил участникам этой сходки - обвиняемым Дронь Т., Ханасу М. и Проциву Ф. в ближайший день совершить расправу над активистом села Княгиничи Станиславской области, зав. фермой колхоза имени Чапаева Наявко С.М., который является депутатом сельского Совета и председателем постоянно действующей земельной комиссии сельисполкома.

Согласившись с предложением Процив Михаила совершить террористические акты над советско – партийным активом, участники сходки обсудили вопрос о вооружении членов антисоветской организации и наметили время встречи в условленном месте, чтоб совершить расправу над Наявко С.М.

(том 1, л. д. 76- 77, 181, 193- 194, 247- 249;

том 2, л. д. 264- 269;

том 3, л. д. 62- 63, 129- 131;

том 4, л. д. 134- 139, 155- 156, 173- 177;

том 8, л. д. 120- 128, 129- 139, 205- 215;

том 9, л. д. 145- 147).

На указанной сходке Процив Михаил на просьбу Дронь Т.И. обещал последнему достать патроны к пистолету, который он дал.

(том 1, л. д. 96, 194;

том 8, л. д. 132-133).

В назначенное время обвиняемый Процив Михаил, вооружившись палкой, явился за село Княгиничи, где ждал остальных участников, чтоб вместе с ними расправиться с Наявко, однако не выполнил своего намерения до конца по независящим от него причинам.

(том 3, л. д. 63- 64, 69- 71, 131- 132).

Осенью 1961 года Процив М., возвращаясь из города Львова в село Княгиничи и встретившись в городе Ходорове с Ханас М., говорил с ним об организационных вопросах и просил передать его брату Процив Федору о его приходе в село Вербица для выкапывания оружия, о чем Ханас передал Процив Ф. и информировал об этом Дронь Т.

(том 1, л. д. 75, 192;

 том 4, л.д. 53- 54, 63, 181).

Кроме этого, обвиняемый Процив Михаил в 1958 г., находясь в хате жителя села Вербица Лесив П.А., допускал антисоветские националистические высказывания.

(том 6, л. д. 7, 93- 96, 279, 281- 285).

В связи с арестом Процив Михаила и других участников антисоветской организации, намеченные планы антисоветских преступлений до конца доведены не были.

(том. 1, л. д. 165-166, 209;

том 3, л. д. 337- 338;

том 4, л. д. 146).

По сути предъявленного обвинения Процив Михаил виновным себя признал.

(том 3, л. д. 128- 134).

В совершенных преступлениях Процив Михаил разоблачается показаниями свидетелей Пидгайного И.Г., Процив С.И., Лесив П.А., Кашина И.Г., Ханаса П.Г, Дронь Т.И. и Ханаса М.И.

Так, свидетель Пидгайный И.Г. (том 6, л.д. 1-7), Процив С.И. (том 6, л. д. 88-92), Лесив П.А. (том 6, л. д. 277- 289), Кашин И. Г. (том 6, л. д. 281- 287) показали, что обвиняемый Процив Михаил, настроенный враждебно к существующему советскому строю допускал антисоветские националистические высказывания, а свидетель Ханас П.Г. (том 6, л. д. 128- 133) также показал, что Процив Федор имел намерение вместе с Процив Михаилом совершить террористический акт над председателем колхоза Муликом - бросить в его хату боевую гранату (том 6, л. д. 131).

Обвиняемые Процив Федор

(том 2, л. д. 33, 44, 47, 54, 58- 59, 146- 151, 180, 185- 186, 188- 190, 207- 213, 232, 235- 236, 264- 270)

Дронь Т.И.

(том 1, л. д.76-77,181- 183, 193- 194, 204, 222- 224, 247- 249) и

Ханас М.П.

(том 4, л. д. 94, 99, 177, 134- 139, 155- 156, 173- 177 и том 8, л. д.120- 128, 129- 139, 205- 215)

показали, Процив Михаил, на почве антисоветских убеждений, весной 1961 года установил с ними преступную связь, а летом 1961 года вместе с Процив Федором организовал антисоветскую сходку, где выступил с призывом совершать террористические акты над коммунистами и советскими активистами, приобретать оружие, предлагал участникам сходки совершать расправу над активистами села Княгиничи - заведующим фермой Наявко С., договорился с участниками сходки о встрече с ними около села Княгиничи для осуществления этой расправы, а также обещал участнику сходки Дронь Т.И. приобрести патроны к его пистолету. После этой сходки Процив Михаил также неоднократно с ними встречался по организационным вопросам.

**4.** Обвиняемый Нагребный И.С., проживая в селе Вовчатичи, Ходоровского района Львовской области и работая в совхозе «Садки» этого же района, весной 1960 года, на почве систематических разговоров клеветнического антисоветского характера, сблизился с огородником того же совхоза Дронь Теодором и дал ему свое согласие вступить в антисоветскую организацию и проводить вместе с ним антисоветскую деятельность.

(том 1, л. д. 166, 180-181, 207- 208, 242- 243;

том 3, л. д. 274- 276, 307, 319- 322).

Вступив весной 1960 года в нелегальную антисоветскую организацию, которая ставила своей целью совершать террористические и диверсионные акты, а также проводить антисоветскую агитацию, обвиняемый Нагребный обсудил вместе с Дронь Т. вопрос о вывешивании националистических флагов в селах Станиславской и Львовской областей, а также о вовлечении новых лиц в организацию, в частности жителя села Долиняны- Левицкого М.А. для проведения антисоветской деятельности. Тогда же вместе с обвиняемым Дронь организовал сходку в будке совхоза «Садки», куда пригласили обвиняемого по данному делу Ханас Михаила и обсуждали вопрос о получении оружия для участников антисоветской организации.

(том 1, л. д. 187- 188, 243- 344;

том 3, л. д. 254, 260- 261, 288- 289, 321- 323;

том 4, л. д. 88, 132- 133, 171- 172).

Вскоре после указанной сходки обвиняемый Нагребный передал Дронь пистолет иностранной марки, который у него был.

(том 1, л. д. 51, 77, 244;

том 3, л. д. 192, 324;

том 4, л. д. 67

Являясь участником указанной организации, обвиняемый Нагребный летом 1961 года установи связь с обвиняемыми по данному делу Капитоненко Владимиром и Щербицким Иваном, которые имели антисоветские взгляды и имели намерение перейти за границу в одну из капиталистических стран.

 ( том 3, л. д. 192- 193, 325- 326;

 том 4, л. д. 203- 204, 254, 273- 274;

 том 5, л. д. 30, 97, 112- 113, 131- 132).

 21 октября 1961 года обвиняемый Нагребный, с целью вовлечения Щербицкого и Капитоненко в свою антисоветскую организацию, по договоренности с Дронь Теодором, пригласил их на сходку, которая была организована в хате отца Нагребного в селе Садки, Ходоровского района, на которой Щербицкий и Капитоненко на предложение Дронь отказались от перехода границы и дали согласие проводить вражескую деятельность на территории УССР.

(том 1, л. д. 195, 253- 354;

том 3, л. д. 278- 279, 290, 298, 326- 329;

том 4, л. д. 204, 218, 221, 240- 243, 253- 258, 274;

На указанной сходке обвиняемый Дронь Т. дал задание Нагребному, Щербицкому и Капитоненко приобрести взрывчатое вещество для совершения диверсионных актов накануне праздников - 44- летие Великой Октябрьской социалистической революции и, путем подрыва железнодорожного полотна на перегоне Жидачев- Ходоров, совершить аварию поезда, а также поджечь зернохранилище в городе Ходорове

Тогда же Дронь дал задание участникам сходки приобрести отравляющее вещество для отравления колхозного скота путем подсыпания его в силосные ямы. Обвиняемый Нагребный на этой сходке выступил с предложением принять клятву на верность антисоветской организации и взял на себя обязательство приобрести взрывчатое вещество.

 (том 1, л. д. 196- 197, 256;

том 3, л. д. 280- 282, 285, 291, 299- 302, 330- 332;

том 4, л. д. 205- 207, 210, 218- 219, 223, 245, 259- 260, 262, 275- 276;

том 5, л. д. 32- 34, 47- 49, 53, 62, 117- 122, 134).

Выполняя принятое решение, обвиняемый Нагребный , на второй день после сходки, вместе с Капитоненко, на бывшем немецком складе боеприпасов, около села Садки, приобрел больше 600 граммов тротила, передал его Капитоненко для изготовления мины, у которого это взрывчатое вещество в процессе следствия было выявлено и изъято.

(том 3, л. д. 291, 303- 305, 382- 393;

том 5, л. д. 122, 135- 136).

В сентябре 1961 года Нагребный от участника антисоветской организации

Дронь получил боевую гранату.

(том 1, л. д. 78, 90;

 том 3, л. д. 263- 265).

 В конце лета и осенью 1961 года обвиняемые Нагребный, встречаясь с Дронь Теодором, обсудил с ним вопросы приобретения оружия, о совершении убийства директора совхоза «Садки» члена КПСС – Кана, о составлении списка коммунистов с целью расправы над ними в подходящее для этого время, о распространении антисоветских листовок.

 (том 1, л. д. 105- 106, 197, 201, 225- 226, 256- 258;

том 3, л. д. 334- 336, 337).

В связи с арестом участников антисоветской организации Нагребного и

других, намеченные ими планы антисоветской деятельности до конца

существлены не были.

(том 1, л. д. 165- 166, 209;

том 3, л. д. 337- 338).

Допрошенный по сути предъявленного обвинения Нагребный И.С. виновным себя признал полностью.

(том 3, л. д. 318- 338).

В совершенном преступлении разоблачается показаниями свидетелей Сохан М.А., Сохан К.И., Левицкого М.А., Левицкой М.О. и обвиняемых Дронь П.И., Ханас М.П., Щербицкого И.Л., Капитоненко В.М.

Так, свидетели Сохан М.А. (том 7, л. д. 1- 4) и Сохан К.И. (том 7, л. д. 59- 61) показали, что обвиняемый Нагребный имел боевую гранату, хранил её у себя.

Свидетели Левицкий М.А. (том 7, л. д. 17- 36) и Левицкая М.О. (том 7, л. д. 46- 51) показали, что обвиняемый Нагребный весной 1960 года вместе с Дронь пытался вовлечь Левицкого Михаила в антисоветскую организацию, предлагал последнему принять участие в сходке и на первомайские праздники вывесить националистические флаги в с. Долиняны, Станиславской области.

Обвиняемый Ханас М.П. (том 4, л. д. 86- 88, 128- 136, 164- 173) показал, что Нагребный вместе с ним находился в антисоветской организации, принимал участие в сходке, где обсуждался вопрос о вооружении участников организации, имел пистолет иностранной марки, который после передал обвиняемому Дронь.

Обвиняемые Дронь Т.И. (том 1, л. д. 166, 180- 181, 195- 197, 207- 208, 242- 244, 253- 256), Щербицкий И.Л. (том 4,л. д. 203- 207, 210, 218- 219, 221, 223- 225, 240- 245, 253- 260, 262, 274- 276) и Капитоненко В.М. (том 5, л. д. 30- 31, 44- 49,53, 61- 62, 66, 97-98, 100- 101, 114 - 122, 131- 136) показали, что обвиняемый Нагребный находился в антисоветской организации и вместе с ними проводил практическую преступную деятельность, принимал участие в сходках, на которых обсуждались вопросы о совершении диверсий, о вооружении участников организации, распространении антисоветских листовок, принятие клятвы, о соблюдении конспирации в проведении вражеской деятельности, принимал участие в приобретении взрывчатого вещества для разрушения железнодорожного полотна с целью аварии поезда.

Обвиняемый Дронь также показал, что Нагребный вместе с ним обсуждал вопросы вывешивании националистических флагов, о вербовке в организацию новых лиц, в частности Левицкого М.А., о совершении террористических актов и приобретении оружия.

Кроме этого, обвиняемый Нагребный И.С. разоблачается вещественными доказательствами, приобщенными к делу, которые были изъяты у обвиняемых: пистолетом «Вальтер» и взрывчатым веществом, а также заключениями экспертиз.

 (том 3 л. д. 144-145;

 том 5, л. д. 10-12;

том 9, л. д. 2-2, 6, 60, 62, 105-109).

**5.** Обвиняемый Ханас М.П. проживая в селе Вербица, Ходоровского района Львовской области, в апреле и мае 1957 года, на почве личной мести, совершил поджоги хозяйственных построек жителей с. Вербица - Неижмака В.Г. и Клапко А.И., а на новый 1958 год поджег сарай, который принадлежал исполкому Вербицкого сельсовета, в связи с этим эти хозяйственные постройки сгорели.

(том 1, л. д. 162, 236;

том 4, л. д. 38- 42, 119- 120, 165- 167).

В 1958 году Ханас, под влиянием антисоветских разговоров с обвиняемым по делу Дронь Т., встал на путь антисоветской деятельности и с этого времени принадлежал к антисоветской организации, которая ставила своей целью террористические и диверсионные акты, а также проводить антисоветскую агитацию.

(том 4, л. д. 82- 85, 128- 131, 147, 167- 170).

По заданию Дронь Т. , Ханас приобрел две боевые гранаты, одну из которых передал Ханас М.П.

 (том 1, л. д. 90, 241- 242;

том 4, л. д. 116- 117, 121- 169).

Весной 1960 года, Ханас вместе с Дронь Т. и Нагребным принял участие в антисоветской сходке, которая состояла в будке совхоза «Садки», где обсуждали вопрос о приобретении оружия для участников организации.

(том 1, л. д. 187- 188, 243- 244;

том 3, л. д. 288- 289, 321-323;

том 4, л. д. 88, 132- 133, 171- 172).

Весной 1961 года, во время встречи в своей хате с Процив Федором, Ханас дал ему согласие проводить расправы над коммунистами и активистами села, совершать поджоги колхозного имущества и принять участие в антисоветской сходке.

(том 2, л. д. 262- 264;

том 4, л. д. 20, 23- 24, 59- 60, 173- 174).

В начале июня 1961 года Ханас вместе с Дронь Т., Процив Федором и Процив Михаилом принимал участие в нелегальной антисоветской сходке, которая была созвана в ночное время на кладбище села Вербица по инициативе Процив Федора и Процив Михаила, на которой, по предложению Процив Михаила обсудили вопрос о совершении террористических актов над сельскими активистами, о вооружении с этой целью участников организации, а также приняли решение в ближайшее время совершить расправу над заведующим фермой колхоза имени Чапаева Рогатинского района, Станиславской области – Наявко С.М., который является депутатом сельского Совета и председателем постоянно - действующей земельной комиссии сельисполкома.

(том. 1, л. д. 76-77, 193, 194, 204, 222- 224, 247- 149;

том 2, л. д. 264- 269;

том 3, л. д. 62- 63, 129- 131;

том 4, л. д. 94- 96, 134- 139, 155- 156, 173- 177;

том 8, л. д. 120- 128, 129- 139, 205- 215).

В соответствии с принятым на сходке решением, Ханас вместе с Процив Ф. явились в условленное время в село Княгиничи, где должны были совершить расправу над Наявко С.М.

 Боясь быть узнанными, Ханас переоделся в форму солдата Советской Армии, а Процив Ф. взял с собой женскую юбку, платок и вооружился палкой.

По независящим от них причинам террористический акт над Наявко совершен не был.

 (том 1, л. д. 194, 204, 249;

том 2, л. д. 148- 149, 269- 270;

том 4, л. д. 95- 99, 177).

Осенью 1961 года Ханас встречался с Процив Михаилом в городе Ходорове, где обсуждали вопрос о выкапывании оружия.

(том 1, л. д. 75, 192;

том 4, л. д. 53- 54, 63- 181).

Являясь участником антисоветской организации, Ханас принимал меры к приобретению оружия и с этой целью неоднократно обращался к жителю с. Добровляны, Ходоровского района Кузив Мирону, летом 1958 года проводил поиски автомата на огороде Процив Степана, обсуждал вопрос с Дронь Т. о выкапывании винтовки и гранаты на огороде Лескив С.Т.

 (том 1, л. д. 81, 191, 246;

том 4, л. д. 67- 70, 133- 134, 172- 173, 246).

На протяжении лета и осени 1961 года Ханас неоднократно обсуждал с участниками антисоветской организации Дронь Т. и Процив Федором вопросы проведения практической антисоветской деятельности: о расправе над советско – партийным активом, намереваясь бросить гранату в колхозную контору во время партийного собрания - Ханас дал боевую гранату Процив Федору, об убийстве директора школы с. Дулибы, Ходоровского района Лукашенко Я., о поджогах дома бригадира колхоза Грохольского и колхозного льна, о распространении антисоветских листовок, о вовлечении в организацию новых лиц, о соблюдении конспирации.

 (том 1, л. д. 82, 97-99, 113- 114, 144, 163, 165, 177, 197- 200, 205, 250- 252;

том 2, л. д. 270- 277;

том 4, л.д. 92, 73, 89- 90, 140- 143, -177- 181;

том 8, л. д. 65- 90, 91- 119, 182- 190, 198- 204).

В связи с арестом эти преступные намерения выполнены не были.

(том 1, л. д. 165- 166, 209;

том 3, л. д. 337- 338;

том 4, л. д. 146).

Допрошенный по сути предъявленного обвинения Ханас М.П. виновным признал себя полностью.

В совершенном преступлении обвиняемый Ханас М.П. разоблачается показаниями свидетелей: Павлюк И.И., Хрущ Б.М., Кузив М.И., Клапко А.и., Кащин П.Г. и обвиняемых Дронь Т.И., Процив Федора, Процив Михаила и Нагребного И.С.

Так, свидетель Павлюк И.И. (том 7, л. д. 70-72) и Хрущ Б.М. (том 7, л. д. 73- 75) показали, что обвиняемый Ханас М.П. осенью 1960 года высказывал угрозы в адрес коммунистов.

Свидетель Кузив М.И. (том 7, л. д. 92- 102) показал, что Ханас Михаил в 1960- 61 годах неоднократно обращался к нему и просил достать какое- нибудь огнестрельное оружие, а при встрече осенью 1961 года в разговоре с ним допускал антисоветские националистические высказывания.

Свидетели Клапко А.И. (том 7, л. д. 124- 129) и Кащин П.Г. (том 7, л. д. 139- 142) подтвердили факт поджога в 1957 году хозяйственных построек Клапко А.И. и Неижмак В.Г.

Обвиняемый Дронь Т.И. (том 1, л. д. 75- 77, 81- 82, 97- 99, 113- 114, 163- 165, 177, 187- 188, 191- 194, 204- 205, 222- 224,236, 241- 244, 246- 249, 250- 252), Процив Федор (том 2, л. д. 148- 149, 261- 280) показали, что обвиняемый Ханас Михаил в 1957 году занимался поджогами активистов колхоза, с 1958 года находился в антисоветской организации, принимал участие в сходках и в обсуждении вопросов совершения террористических актов, приобрел боевые гранаты, а также принимал участие в обсуждении плана о распространении антисоветских листовок, о вовлечение в организацию новых лиц.

Дронь также показал, что Ханас Михаил знал о подготовке и намерении участников организации совершить диверсию на железной дороге на октябрьские праздники 1961 года.

Обвиняемый Процив Михаил (том 3, л. д. 62- 63, 123- 131) показал, что Ханас в 1961 году принимал участие в антисоветской сходке, где обсуждался вопрос о совершении расправы над советско - партийным активом и дал свое согласие принять участие в расправе над заведующим фермой колхоза имени Чапаева - Наявко С.М.

Обвиняемый Нагребный И.С. (том 3, л. д. 288- 289, 321- 323) показал, что обвиняемый Ханас в 1960 году принимал участие в антисоветской сходке, где обсуждался вопрос о вооружении участников организации.

Кроме этого, обвиняемый Ханас М.П. в совершенном преступлении разоблачается приобщенными к делу вещественными доказательствами:

изъятыми погоном и пилоткой, которые он в целях маскировки одевал, когда шли вместе с Процив Федором расправляться с заведующим фермой колхоза им. Чапаева - Наявко С. (том 9, л. д. 8- 10).

**6-7.** Обвиняемые Щербицкий и Капитоненко, попав под влияние вражеской пропаганды, распространенной зарубежными антисоветскими радиостанциями, с весны 1961 года начали занимать мысли о побеге за границу в одну из капиталистических стран и вели к этому подготовку, обсуждали план побега.

 (том 3, л. д. 237;

том 4, л. д. 201- 203, 212, 217- 220, 249, 253- 255, 271- 271;

том 5, л. д. 30, 60, 71- 72, 90, 95- 96, 128- 129).

Будучи антисоветски настроены, обвиняемые Щербицкий и Капитоненко по взаимной договоренности изготовили, а потом 16 августа и 1 сентября 1961 года распространили в городе Ходорове, Львовской области три листовки антисоветского содержания, призывая к вооруженной борьбе против Советской власти.

 (том 4, л. д. 208- 209, 218, 232- 234, 237- 239, 272- 273;

том 5, л. д. 24- 29, 62- 63, 73- 76, 89- 93, 129- 131).

Летом 1961 года Щербицкий и Капитоненко познакомились с участником антисоветской организации Нагребным И.С., рассказали ему о своем намерении бежать за границу, а потом втроем обсуждали план побега.

том. 3, л. д. 192- 193, 325- 326;

том 4, л. д. 203- 204, 254, 273- 274;

том 5, л. д. 30, 97, 112- 113, 131- 132).

21 октября 1961 года Щербицкий и Капитоненко приняли участие в антисоветской сходке, которая состоялась в хате отца Нагребного, в селе Садки, Ходоровского района, на которой они оба по предложению Дронь отказались от побега за границу и дали согласие быть участниками антисоветской организации и проводить враждебную антисоветскую деятельность на территории УССР.

(том 1, л. д. 195, 253- 254;

том 3, л. д. 278- 279, 290, 326- 329;

том 4, л. д. 204- 218, 221, 240- 242, 253- 258, 274;

том 5, л. д. 31, 44- 46, 68, 98, 100- 101, 114- 116, 132- 133).

На указанной сходке Щербицкий и Капитоненко приняли участие в обсуждении проведения практичной антисоветской деятельности, и дали согласие вместе с другими участниками антисоветской диверсионно- террористической организации совершать диверсии путем […][[1]](#footnote-1) аварий поездов, отравления колхозного скота, поджога зернохранилища в городе Ходорове, а также распространять антисоветские листовки.

На октябрьские праздники 1961 года Щербицкий и Капитоненко согласились совершить аварию грузового поезда путем подрыва путей и раскручивания стыков рельсов.

(том 1, л. д. 196- 197, 254- 256;

том 3, л. д.280-282, 285, 299\_ 302, 330- 332;

том 4, л. д. 205- 207, 210, 218- 219, 222, 245, 258, 260- 262, 275- 276;

том 5, л. д. 32- 34, 42- 43, 53, 62, 101- 105, 117- 122, 134)

[…][[2]](#footnote-2)

Свидетели Складоновский В.С (том 7, л. д. 215- 217), Старанивский В.А. (том 7, л. д. 220-222), Цебуль Ю.Ю. (том 7, л. д. 225- 226), Дунец В.И. (том 7, л. д. 227- 228) и Бацик Е.М. (том 7, л. д. 245- 247) показали, что 19 ноября 1961 года обвиняемый Капитоненко В.М. намеревался совершить убийство Старанивского В.А. из обреза, который был у него.

Обвиняемый Нагребный И.С. (том 3, л. д. 164, 192- 193, 278- 282, 285, 290, 291, 298, 299, 325- 333) и Дронь Т.И. (том 1, л. д. 195- 197, 253- 256) показали, что обвиняемые Щербицкий и Капитоненко, будучи антисоветски настроены, вели подготовку к побегу за границу в одну из капиталистических стран, в 1961 году вступили в антисоветскую организацию и принимали участие в сходке, на которой обсуждали вопросы практической антисоветской деятельности.

Обвиняемый Нагребный И.С. также разоблачает Капитоненко в том, что он вместе с ним в 1961 году приобрел взрывчатое вещество, с помощью которого Капитоненко вместе с Щербицким готовились осуществить диверсию на железнодорожном транспорте, путем подрыва рельсов.

Кроме этого, обвиняемые Щербицкий И.Л. и Капитоненко В.М. разоблачаются в совершенных преступлениях вещественными доказательствами: изъятым взрывчатым веществом, обрезом, антисоветскими листовками, гаечными ключами и ломиком, а также заключениями экспертиз.

(том 9, л. д. 38- 43, 44- 45, 47- 48, 49-55, 73- 84, 85- 88, 89- 90, 99- 112).

На основании материалов, которые находятся в деле, обвиняются:

1. Дронь Теодор Иванович, 5 апреля 1929 года рождения, уроженец и житель с. Вербица, Ходоровского района Львовской области, б/п, украинец, гражданин СССР, выходец из крестьян – кулаков, образование 8 классов, до ареста работал рабочим на Ходоровском сахарном заводе, женатый, ранее не судимый

в том, что:

весной 1948 года принял участие в распространении антисоветских листовок, которые получил от бандитов ОУН; в 1956- 1957 г.г. на основании враждебного отношения к сельским активистам, совершил поджоги домов и хозяйственных построек бухгалтера колхоза Неижмак И.П. и кладовщика колхоза Рак А.П., а также сарай завхоза Клапко А.И.

Будучи антисоветски настроенным, Дронь с 1958 года является одним из инициаторов создания антисоветской организации, которая ставила своей задачей ослабление Советской власти путем совершения террористических и диверсионных актов, а также проведение антисоветской агитации.

Являясь участником названной организации, Дронь был вооружен пистолетом и гранатой и до дня своего ареста проводил активную преступную деятельность, направленную на увеличение численного состава организации, на подготовку к совершению террористических и диверсионных актов, а также на распространение антисоветских листовок.

За указанное время Дронь вовлек в свою организацию Ханас Михаила, Нагребного Иосифа, Щербицкого Ивана и Капитоненко Владимира.

Весной 1960- 1961 г.г., а также в октябре 1961 года принял участие в нелегальных антисоветских сходках, где были обсуждены вопросы о проведении террористической и диверсионной деятельности, о вооружении участников организации, а также о проведении антисоветской агитации, о принятии клятвы участников организации.

На последней сходке Дронь дал задание Нагребному, Щербицкому и Капитоненко на октябрьские праздники 1961 года совершить аварию поезда, путем подрыва железнодорожного полотна и распространить по селам Ходоровского района антисоветские листовки,

то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17- 58 ч.1, 17- 60,62 ч. 1, 64 и 145 ч. 2 УК УССР.

2. Процив Федор Иванович, 1912 года рождения, уроженец и житель села Вербица Ходоровского района Львовской области, беспартийный, украинец, гражданин СССР, образование 2 класса, выходец из крестьян, женатый, в 1944- 1945 г.г. находился в банде ОУН, в июле 1945 года

явился с повинной, осужден в 1946 году военным трибуналом по ст.ст. 54-1»а», 54- 2 УК УССР до 10 лет ИТЛ за работу в полиции в период немецкой оккупации, освобожден из мест заключения в 1956 году, до ареста по этому делу был работником Ходоровского райпотребсоюза

 в том, что:

 после отбытия наказания в 1956 году, вновь встал на путь проведения активной организационной антисоветской деятельности; на протяжении 1958- 61 годов установил преступную связь с обвиняемыми по делу Дронь Т.И., Ханасом М.П. и Процив Михаилом, был одним из инициаторов создания антисоветской организации, неоднократно обсуждал с этими лицами вопросы о совершении террористических актов над коммунистами и активистами, приобретения из этих намерений оружия, боеприпасов, изготовления и распространения антисоветских листовок, совершения поджогов, соблюдения конспирации. Весной 1961 года вместе с Ханасом и Процив Михаилом пытался совершить расправу над сельским активистом Наявко Степаном.

 В августе 1961 года Процив Федор с целью совершения террористического акта, с договоренности с Дронь Т.И. и Ханасом М.П., получил от последнего боевую гранату, которую прятал у себя долгое время, имел намерение бросить её в помещение правления колхоза во время проведения партийного собрания, а также принимал меры для вовлечения в антисоветскую организацию своего односельчанина Ханаса Петра,

 то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17-58 ч. 1 и 64 УК УССР.

3**.**Процив Михаил Иванович, 14 июля 1918 года рождения, уроженец села Вербица, Ходоровского района Львовской области, украинец, гражданин СССР, беспартийный, выходец из крестьян, образование 3 класса, женатый, с 1944 по 1950 г.г. находился в банде ОУН, в 1950 году явился с повинной, в 1951 году осужден по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4.6.1947 года за кражу государственного имущества до 8 лет ИТЛ, освобожден из мест лишения свободы в 1954 году, до ареста работал прессовщиком Львовского завода газовой аппарутуры, прописан в г. Львове по ул. Ленинградской дом № 16 кв. 7, проживал в селе Княгиничи Рогатинского района Станиславской области

в том что:

не отказавшись от своих вражеских антисоветских намерений допускал антисоветские высказывания, а весной 1961 года вступил в преступную связь с участниками антисоветской организации Процив Федором и вместе с ним в июле 1961 года организовал нелегальную антисоветскую сходку, на которой обсуждал вопросы о приобретении оружия и патронов, а также выступал перед участниками этой сходки Процив Федором, Ханасом М.П. и Дронь Т.И. с призывом совершать террористические акты над коммунистами и советскими активистами, предлагал им совершить расправу над активистом села Княгиничи зав. фермой колхоза Наявко С.М. в связи с его общественной деятельностью и позднее вооружившись палкой, явился в условленное место для совершения террористического акта над ним. Осенью 1961 года Процив Михаил, встретившись в м. Ходоров с Ханасом М.П. имел с ним беседу по организационным вопросам,

то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17- 58 ч. 1 и 64

УК УССР.

4.Нагребный Иосиф Степанович, 18 января 1935 года

Вовчатичи, Ходоровского района, Львовской области, беспартийный, гражданин СССР, выходец из крестьян, образование 4 класса, женатый, не судимый, до ареста работал сторожем на сахарном заводе в городе

Ходорове.

в том, что:

весной 1960 года вступил в антисоветскую диверсионно- террористическую организацию и проводил активную преступную деятельность с целью ослабления Советской власти и Советского государства.

Той же весной 1960 года и в октябре 1961 на нелегальной антисоветской сходке принимал активное участие в обсуждении вопросов о совершении диверсий, вооружения участников организации, распространения антисоветских листовок, принятия клятвы участниками организации.

Выполняя принятое решение на последней сходке о совершении аварии поезда путем подрыва железнодорожного полотна, Нагребный вместе с Капитоненко приобрел для этой цели больше 600 граммов взрывчатого вещества.

Являясь участником названной организации, Нагребный имел пистолет и гранату, принимал меры к вовлечению новых лиц в свою организацию, к приобретению оружия.

Встречаясь до дня ареста с участником организации Дронь Теодором, обсуждал с ним вопрос о совершении с ним террористических актов над сельскими коммунистами,

то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17- 58 ч.1, 17- 60 УК УССР.

5.Ханас Михаил Павлович, 5 мая 1934 года рождения, уроженец и житель села Вербица, Ходоровского района Львовской области, украинец, гражданин СССР, беспартийный, образование 4 класса, инвалид 2 группы, пенсионер, не женатый, ранее не судимый, нигде не работал.

 в том, что:

 в 1957- 1958 годах совершал поджоги хозяйственных построек, которые принадлежали жителям села - Клапко А.И. и Неижмак В.Г. и Вербицкому Сельсовету. В 1958 году на основании антисоветских взглядов, сблизился с Дронь Т.И., вступил в антисоветскую диверсионно- террористическую организацию и проводил практическую преступную деятельность с целью ослабления Советской власти и Советского государства. По заданию Дронь приобрел две боевые гранаты, принимал меры к приобретению огнестрельного оружия.

 Весной 1960 года Ханас М.П. вместе с Дронь Т.И. и Нагребным И., в июне 1961 года вместе с Процив Федором, Процив Михаилом и Дронь Теодором принимал участие в нелегальных антисоветских сходках, где обсуждали вопросы совершения террористических актов над сельскими коммунистами и активистами, приобретения с этой целью оружия, изготовления и распространения антисоветских листовок, вовлечения в организацию новых участников, соблюдения конспирации.

 В июне 1961 года Ханас, идя на засаду для совершения террористического акта над Наявко, оделся в форму солдата Советской Армии.

 В августе 1961 года Ханас М.П. по договоренности с Дронь Т.И. и Процив Федором вручил последнему боевую гранату с целью осуществления им террористического акта над советско - партийным активом села Вербица,

 то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17- 58 ч.1, 64 и 145 ч. 2 УК УССР.

6. Щербицкий Иван Леонович, 31 мая 1940 года рождения, уроженец города Ходорова Львовской области, выходец из служащих, поляк, беспартийный, гражданин СССР, образование среднее, до ареста проживал в городе Ходорове по ул. Львовской № 7, работал помощником киномеханика Ходоровского отдела культуры,

 в том, что:

 в июле и августе 1961 года вместе с обвиняемым по делу Капитоненко В.М. изготовил и распространил в городе Ходорове три антисоветские листовки с призывом к вооруженной борьбе против Советской власти.

 В октябре 1961 года на сходке в селе Садки вступил в антисоветскую диверсионно- террористическую организацию и принял активное участие в обсуждении вопроса совершения диверсий, приобретения оружия и распространения антисоветских листовок. На указанной сходке дал согласие вместе с Капитоненко совершить диверсию на железнодорожном транспорте на октябрьские праздники 1961 года. Выполняя принятое решение на сходке, Щербицкий 5 ноября 1961 года вместе с Капитоненко намеревались, при помощи гаечных ключей и ломика, развинтить стыки рельсов и совершить аварию поезда,

 то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17- 60, 62 ч. 1 и 64 УК УССР.

7. Капитоненко Владимир Михайлович, 10 мая 1945 года рождения уроженец города Ходорова Львовской области, выходец из рабочих, украинец, беспартийный, гражданин СССР, образование 6 классов, не женат, до ареста проживал в пос. Новый Роздол, Николаевского района Львовской области, ул. Ленина, дом 30 кв 2, без конкретного занятия

 в том, что:

 он в июле и августе 1961 года вместе с обвиняемым по данному делу Щербицким И.Л., изготовил и распространил в городе три антисоветские листовки с призывом к вооруженной борьбе против Советской власти.

 В октябре 1961 года на сходке в с. Садки вступил в антисоветскую диверсионно- террористическую организацию и принял активное участие в обсуждении вопросов совершения диверсий, приобретения оружия и взрывчатого вещества и распространения листовок.

 На этой сходке дал согласие вместе с Щербицким совершить диверсию на железнодорожном транспорте на октябрьские праздники 1961 года.

 Выполняя принятые решения на сходке, Капитоненко вместе с Нагребным, в октябре 1961 года, приобрел взрывчатое вещество, а в ноябре 1961 года вместе с Щербицким намеревался, с помощью гаечных ключей и ломика, развинтить стыки рельсов и совершить аварию поезда. 19 ноября 1961 года

 из обреза, который он имел при себе, намеревался убить Странивского,-

 то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 17- 60, 62 ч.1, 64 и 17-93 п. «б» УК УССР.

 Руководствуясь с. 225 УПК УССР, уголовное дело направить прокурору Львовской области.

 Обвинительное заключение составлено 6 апреля 1962 года в городе Львове.

 «СОГЛАСЕН»

 Начальник следственного

 отдела УКГБ при Совете Министров

 УССР по Львовской области

 Майор [*подпись]* /Сергадеев/

*Архив УСБУ по Львовской области. Основной фонд прекращенных дел. Д. 55627. Т.10. ЛЛ.21-47.*

Переведено с украинского языка

1. Далее слово неразборчиво [↑](#footnote-ref-1)
2. Лист № 22 выпущен [↑](#footnote-ref-2)