В Е Р Х О В Н Ы Й С У Д У К Р А И Н С К О Й С С Р

Дело № 2.07.69.

1969 год

Выписка из приговора

~~ПРИГОВОР~~

УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1969 года, декабря 2 дня Судебная коллегия в уголовных делах

Львовского областного суда, в составе:

Председательствующего члена Львовского областного суда

КРЮЧКОВА – ДВОРЕЦКОГО Е.И.

Народных заседателей Львовского областного суда

Бутенка М.А

Белова К.М.

При секретаре – Лешиной О.Г.

При участии прокурора – Емельянова А.Т.

и адвокатов – Бродской Р.А.

Мелик М.С.

Каменщик С.Г.

Руденко И.В.

и Коваля Я.Т.

рассмотрела в открытом выездном судебном заседании в городе Краснэ Буского района Львовской области уголовное дело по обвинению:

ОЛЕЙНИКА Владимира Ивановича, рожденного 17 января 1922 года, уроженца с. Себечив Грубещивского округа Люблинского воеводства, Польша (по существующему административно – территориальному делению с. Краснополье Сокальского района Львовской области), жителя г. Новогродовка Донецкой области, ул. Чайковского, 4, кв. 1, украинца, гражданина СССР, образование среднее, женатого, имеющего на содержании одного ребенка 1957 года рождения, судимого 16 августа 1948 года Военным трибуналом войск НКВД Львовской области по ст. ст. 54-1 «а» и 54-II (в редакции 1927 года) на 15 лет лишения свободы, постановлением Президиума Львовского областного суда от 13 марта 1968 года, приговор Военного трибунала от 16 августа относительно Олейника отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, досрочно освобожденного с мест лишения свободы в 01 июля 1956 года по решению Комиссии Президиума Верховного Совета СССР, работающего до ареста плотником и поваром строительного управления № 3 комбината «Донецкийтдобуд», в совершении преступлений, предвиденных част. I ст. 58 и ст. 64 УК УССР;

МОРОЗА Андрея Петровича, рожденного 6 ноября 1922 года, уроженца с.Старый Мылятин Буского района Львовской области, жителя с.Длинный Мост Абаканского района Красноярского края, украинца, гражданина СССР, образование среднее, женатого, имеющего на содержании двоих детей 1956 и 1958 годов рождения, судимого 6 августа 1946 года Военным трибуналом войск НКВД Львовской области по ст. ст. 54-1 «а» и ст. 54-II УК УССР (в редакции 1927 года) на 10 лет лишения свободы, досрочно освобожденного 10 апреля 1953 года постановлением Президиума Львовского областного суда от 13 марта 1968 года, приговор Военного трибунала от 16 августа относительно Мороза отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, работающего до ареста шлифовщиком в ремонтных мастерских Долгомостовского леспромхоза Красноярского края, в совершении преступлений, предвиденных част. I ст. 56 и ст. 64 УК УССР;

ЧУЧМАНА Павла Захаровича, рожденного 8 октября 1917 года, уроженца с. Чучманы Гумнисские Буского района Львовской области, жителя с. Вэлыки Биркы Тернопольского района Тернопольской области, украинца, гражданина СССР, образование начальное, имеющего на содержании ребенка 1957 года рождения, судимого 28 марта 1949 года Военным трибуналом Горьковского гарнизона по ст. ст. 54-1 «а» УК УССР (в редакции 1926 года) на 25 лет лишения свободы, вторично судимого 29 октября 1951 года по ст. ст. 19-58-14 УК РСФСР (в редакции 1926 года) на 10 лет лишения свободы, а за совокупностью приговоров окончательно было принято наказание на 25 лет лишения свободы, досрочно освобожденного с мест лишения свободы 5 июля 1956 года по решению Комиссии Президиума Верховного Совета СССР, решением Военного трибунала Московского военного округа от 29 апреля 1968 года приговор Военного трибунала от 29 марта 1949 года относительно Чучмана П.З. отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, работающего до ареста грузчиком на Тернопольском машиностроительном заводе, в совершении преступлений, предвиденных част. I ст. 56 и ст. 64 УК УССР;

ЧУЧМАНА Степана Ивановича, рожденного 8 марта 1926 года, уроженца г. Буск Львовской области, жителя г. Новый Роздол Николаевского района Львовской области, ул. Ив. Франко, 4, кв. 6, украинца, гражданина СССР, образование 8 классов, женатого, имеющего на содержании двоих детей 1957 и 1963 годов рождения, судимого 6 августа 1946 года Военным трибуналом войск НКВД Львовской области по ст. ст. 54-1 «а» и ст.54-II УК УССР (в редакции 1927 года) на 15 лет лишения свободы, досрочно освобожденного с мест лишения свободы 4 июля 1956 года, постановлением Президиума Львовского областного суда от 13 марта 1968 года приговор Военного трибунала от 6 августа 1946 года относительно Чучмана С.И. отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, работающего до ареста машинистом бурового станка Роздольского горно – химического комбината, в совершении преступлений, предвиденных част. I ст. 56 и ст. 64 УК УССР;

ПОЦЕЛУЙКО Леонтия Константиновича, рожденного 14 марта 1925 года, уроженца с. Яблунивка Буского района Львовской области, жителя г. Воркута, ул.Горняков 5, кв. 8, украинца, гражданина СССР, образование 7 классов, женатого, имеющего на содержании двоих детей 1959 и 1964 годов рождения, судимого 14 августа 1946 года Военным трибуналом войск НКВД Львовской области по ст. ст. 54-1 «а» и ст.54-II УК УССР (в редакции 1927 года) на 20 лет лишения свободы, досрочно освобожденного с мест лишения свободы 14 сентября 1956 года по решению Комиссии Президиума Верховного Совета СССР, решением Судебной Коллегии в уголовных делах Верховного Суда УССР от 18 июля 1968 года приговор относительно Поцелуйко отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, работающего до ареста рабочим отдела технического контроля на шахте «Капитальная» № I, в совершении преступлений, предвиденных част. I ст. 56 и ст. 64 УК УССР.

Судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

В 1944-1945 годах на территории Львовской области действовало банд формирование «СБ» (так называемая «служба безопасности») краевого провода антисоветской организации украинских националистов (ОУН), которую создал и возглавлял бандит Купьяк Дмитрий под кличкой «Клей» (материалы относительно которого выделены в отдельное дело в связи с его побегом за границу).

Это формирование «СБ», в состав которого входили подсудимый Олейник В.И. под кличкой «Голодомор», Мороз А.П. под кличкой «Байрак», Чучман П.З. под кличкой «Белито», Чучман C.B. под кличкой «Борозо» и другие бандиты, вместе с Яблунивской ячейкой банды ОУН, в которой находился подсудимый Поцелуйко Л.К. под кличкой «Яструб», вместе с другими бандитами ОУН вело активную борьбу против советской власти, систематически совершало бандитские нападения на города и населенные пункты Львовской области, зверски пытало и убивало мирных советских людей, в том числе женщин, детей, стариков и грабило имущество убитых.

Подсудимый Олейник, во время немецкой оккупации на территории Львовской области прибыл из Польши в г. Буск, где в мае 1944 года добровольно вступил в формирование «СБ» краевого провода антисоветской организации украинских националистов (ОУН), имел на вооружении пистолет, ручной пулемет и гранаты и в составе этой банды вел активную террористическую борьбу против Советской власти до осени 1945 года.

Подсудимый Олейник как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этой бандитской антисоветской деятельности.

Виновность Олейника в совершении этих преступных действий полностью подтверждается также показаниями подсудимых Мороза, Чучмана Павла, Чучмана Степана, Поцелуйко, а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусаботской, Кошеля, Политыла Степана и Марчука.

Кроме того виновность Олейника в совершении этих преступных действий подтверждается фотокопией архивного документа

(том Х, л. д. 126)

Подсудимый Мороз после воссоединения западных областей Украины с Украинской ССР в единое социалистическое государство жил в с. Старый Мылятын Буского района Львовской области.

Во время оккупации Львовской области он закончил Львовскую униатскую духовную семинарию и в апреле 1944 года, предав Родину, вступил в формирование «СБ» краевого провода ОУН, имел на вооружении пистолет и в составе этой банды вел активную вооруженную борьбу против Советской власти до августа 1945 года.

Подсудимый Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этой бандитской антисоветской деятельности.

Виновность Мороза в совершении этих преступных действий полностью подтверждается также показаниями подсудимых Олейника, Чучмана Павла, Чучмана Степана и Поцелуйко, а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусаботской, Кошеля, Политыла Степана и Марчука.

Подсудимый Чучман Павел после воссоединения западных областей Украины с Украинской ССР в единое социалистическое государство проживал в с. Чучманы Гумнисские Буского района Львовской области. В августе 1943 года, предав Родину, поступил на службу в окружную команду украинской националистической полиции, получил форму полицая, имел на вооружении винтовку. Сначала служил в с. Ильковичи Сокальского района Львовской области, а потом был переведен в с. Новый Мылятын Буского района Львовской области, где продолжал служить в полиции до конца февраля 1944 года.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью и в предательстве Родине и в службе в украинской националистической полиции.

Виновность Чучмана Павла в совершении этих преступных действий полностью подтверждается также фотокопией архивного письма о том, что Чучман Павел во время немецкой оккупации служил полицаем (том 26, л. д. 197-198).

В апреле 1944 года Чучман Павел, продолжая свою предательскую деятельность, вступил в формирование «СБ» краевого провода ОУН, имел на вооружении карабин, пистолет и в составе этой банды вел активную вооруженную борьбу против Советской власти к началу 1945 года.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этой бандитской антисоветской деятельности.

Виновность Чучмана Павла в совершении этих преступных действий полностью подтверждается также показаниями подсудимых Олейника, Мороза, Чучмана Степана и Поцелуйко, а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусаботской, Кошеля, Кусого, Колесника Юлиана, Колесника Николая и Политыла Степана.

Подсудимый Чучман Степан после воссоединения западных областей Украины с Украинской ССР в единое Социалистическое государство, проживал в г. Буск Львовской области. Весной 1943 года, он, предав Родину, вступил в молодежную антисоветскую организацию украинских националистов «Юнацтво» («Юношество»), где воспитывался в антисоветском националистическом духе и с января 1944 года был зачислен в так называемую «Украинскую повстанческую армию» (УПА), подчиненную ОУН, где занимал положение «роевого», имел 10-12 подчиненных ему бандитов, которые были вооружены винтовками и пулеметами.

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этой бандитской антисоветской деятельности.

Весной 1944 года Чучман Степан в составе банды УПА принимал участие в нападении на деревню Остров Сокальского района Львовской области, в которой проживало польское население. Вследствие этого бандитского нападения деревня Остров была сожжена бандитами и убиты все жители этой деревни.

Чучман Степан вместе с другими бандитами обстреливал деревню и убивал жителей.

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этом бандитском нападении на деревню Остров.

9 апреля 1944 года Чучман Степан в составе банды УПА принимал участие в нападении на деревню Посадив в Польше, в которой проживало польское население. Вследствие этого бандитского нападения деревня Посадив была сожжена, убиты 7 жителей этой деревни и 10 польских партизан.

Чучман Степан вместе с другими бандитами обстреливал деревню и принимал участие в вооруженном столкновении с польскими партизанами и был ранен в руку.

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этом бандитском нападении на деревню Посадив.

Виновность Чучмана Степана в совершении этих преступных действий на предварительном следствии утверждали граждане ПНР свидетели Виспирский, Горбач, Галанога, Сордечко, Косуня и Колянко.

Факт уничтожения бандитами деревни Посадив и убийство жителей этого села утверждается справкой Президиума Гражданского Народного Совета в Телятине, ПНР, от 17 сентября 1968 года (том 22, л. д. 329-330).

В мае 1944 года Чучман Степан, продолжая свою предательскую деятельность, вместе с руководителем банды Купьяком – «Клеем» и другими бандитами принимал участие в пытках жителей г. Буска Чучман Эмилии, Чучмана Ивана и его жены Чучман Наталии, подозревая этих граждан в связях с советскими партизанами.

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным в совершении этих преступных действий.

Виновность Чучмана Степана в совершении этого бандитского нападения утверждается показаниями потерпевшего Чучмана Изидора и свидетеля Заяц Марии, которые в судебном заседании объяснили, что в мае 1944 года бандиты пытали их родственников, Чучман Изидор объяснил также, что со слов матери Чучман Эмилии ему известно, что среди бандитов, которые принимали участие в пытках, она видела подсудимого Чучмана Степана.

Подсудимый Поцелуйко после воссоединения западных областей Украины с Украинской ССР в единое Социалистическое государство, проживал в с. Яблунивка Буского района Львовской области. В начале 1942 года, предав Родину, он установил связь с бандитами ОУН, выполнял их поручения по доставке оуновской почты, а в 1943-1944 годах переводил бандитов ОУН и других предателей Родины из с. Яблунивка и Яблунивского леса в места формирования банд ОУН – УПА.

В мае 1944 года Поцелуйко прошел военную подготовку в так называемом «юношеском обучении», которое было организовано руководителями банд ОУН в лесах Буского района Львовской области, а летом 1944 года, продолжая свою предательскую деятельность, вступил в Яблунивскую ячейку банды ОУН, на вооружении имел винтовку, пистолет и автомат и в составе банд ОУН вел активную вооруженную борьбу против Советской власти до конца 1945 года.

Подсудимый Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в бандитской антисоветской деятельности.

Виновность Поцелуйко в совершении этих преступных действий полностью подтверждается также показаниями подсудимых Олейника, Мороза, Чучмана Степана, а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Войтовича, Вольфа и Костюка Николая.

В мае 1944 года подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН, во главе с главарем банды «Клеем» принимали участие в бандитском нападении на с. Купче Буского района Львовской области, во время которого были убиты жители этого села Солтно Владимир, Котовский Евгений, Солтно Евгений. Подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел во время бандитского нападения на с. Купче стояли в охране и прикрывали действия бандитов, которые совершали убийства мирных жителей и грабежи.

Подсудимые Олейник. Мороз и Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали себя виновными полностью в этом бандитском нападении на с. Купче.

Виновность Олейника, Мороза и Чучмана Павла в совершении этих преступных действий полностью подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Максимива Ярослава.

В июне 1944 года подсудимый Мороз вместе с другими бандитами с формирования «СБ» во главе с подсудимым Олейником по приказу бандвожака «Клея» ездили в с. Замистя (теперь Глыняны Золочивского района Львовской области), с целью задержания советских активистов Шульги Михаила и жительницы села Хохулы Марии, которых бандиты заподозрили в связях с советскими партизанами.

Олейник приказал бандиту Чайке Петру – «Лёгкому» арестовать Шульгу Михаила, который при задержании был убит.

Подсудимые Олейник и Мороз, вместе с другими бандитами, выдавали себя за советских партизан и задержали в с. Замистя Хохулу Марию, доставили ее в с. Полонычи Буского района Львовской области, где размещалась банда, и где бандиты, в том числе и Олейник, жестоко пытали Хохулу Марию, пытаясь получить от нее данные о советских партизанах. Вследствие пыток Хохула Мария умерла.

Подсудимые Олейник и Мороз как на предварительном следствии так и в судебном заседании, признали свою вину в совершении этих преступных действий, но подсудимый Олейник, пытаясь смягчить свою вину, объяснил в судебном заседании, что он, хотя и принимал участие в совершении этих преступных действий, но группу бандитов не возглавлял, задерживать Шульгу и Хохулу не приказывал и в пытках Хохулы Марии сыграл незначительную роль.

Подсудимый Мороз в судебном заседании, опровергая объяснения подсудимого Олейника, категорически утверждал, что Олейник – «Голодомор» возглавлял группу бандитов по приказу «Клея», что именно Олейник давал указание задержать Шульгу Михаила и Хохулу Марию, когда группа бандитов прибыла в с. Замостье. Подсудимый Мороз подтвердил также, что Олейник принимал непосредственное участие в пытках задержанной Хохулы Марии, от чего она умерла.

Суд верит этим показаниям подсудимого Мороза, считает их убедительными и достоверными.

Виновность подсудимых Олейника и Мороза в совершении инкриминируемых каждому из них преступных действий подтверждается также показаниями подсудимых Чучмана Павла и Чучмана Степана, показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших Шульги Зиновия и Антоновой и показаниями свидетелей Смаги и Хохулы Николая.

В июне 1944 года подсудимый Олейник вместе с банд вожаком «Клеем» и другими бандитами принимал участие в задержании в с. Богдановка Золочевского района Львовской области гражданина этого села Рупенталя Алексея. Доставленного в с. Полонычи Буского района Львовской области, где размещалась банда «Клея», Рупенталя, бандиты, в том числе и Олейник, жестоко пытали, вследствие чего он умер.

Подсудимый Олейник, как на предварительном следствии так и в судебном заседании, признал свою вину в совершении этих преступных действий, но, пытаясь смягчить свою вину, объяснил в судебном заседании, что он, возможно, нанес несколько ударов палкой Рупенталю, но эти удары не могли спровоцировать смерть потерпевшего.

Подсудимый Мороз в судебном заседании, опровергая эти объяснения подсудимого Олейника, категорически утверждал, что Олейник – «Голодомор» принимал непосредственное участие в задержании и в пытках Рупенталя Алексея, от чего он умер.

Суд верит этим показаниям подсудимого Мороза, считает их убедительными и достоверными.

Виновность подсудимого Олейника в совершении инкриминированных ему преступных действий утверждается также показаниями подсудимого Чучмана Павла, а также показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших Бойко Богданны и свидетелей Смаги и Рупенталь Анны.

15 августа 1944 года после освобождения Львовской области от немецких оккупантов, подсудимый Мороз вместе с бандитами Купьяком Михаилом – «Генералом» по приказу банд вожака «Клея» принимал участие в задержании между селами Грабово и Яблунивка Буского района Львовской области Фабианской Каролины, которая ехала на подводе с Михайливым в г. Буск. Выполняя приказ банд вожака, бандит «Генерал» в присутствии Мороза убил с пистолета Фабианскую и Михайлива.

Подсудимый Мороз как на предварительном следствии так и в судебном заседании, признал свою вину полностью в совершении этих преступных действий.

Виновность подсудимого Мороза в совершении инкриминируемых ему преступных действий утверждается также показаниями подсудимого Олейника, а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Купьяка Николая и Купьяк Ольги.

17 августа 1944 года подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел вместе с другими бандитами во главе с банд вожаком «Клеем» принимали участие в нападении на хутор Воды (около с. Грабово) Буского района Львовской области, во время которого бандиты напали и обстреляли хлев жителя этого хутора Булковского, в котором от бандитов прятались жена и дети.

Бандит «Генерал» поджег этот хлев из ракетницы, ища помощи, из хлева выбегали пятнадцатилетние Бабийчук Стефания и Сень Евгений, которых бандиты тут же убили и Бабийчук Стефании выбили глаза, а Сеню Евгению отрубили руку.

Булковская Гелена, Грищук Гелена, Бабийчук Мария, ХХХХ Вдадимир и трое детей Казимир, Всеволод и Юзеф Булковские в возрасте от шести до восьми лет, которые были в хлеву, прячась от бандитов, сгорели в хлеву и только раненому Возняку удалось убежать из горящего хлева и спастись от бандитов.

Подсудимый Олейник, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании признал себя виновным полностью в совершении этого бандитского нападения на хутор Воды, когда бандитами банды «Клея» было убито девять женщин и детей. Олейник категорически утверждал (стор 10, абз 4) в судебном заседании, что в этом нападении принимали участие вместе с другими бандитами также подсудимые Мороз и Чучман Павел.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Смага также утверждал, что в этом бандитском нападении на хутор Воды принимали участие вместе с другими бандитами подсудимые Олейник, Мороз, Чучман Павел. Свидетель Смага также утверждал, что и Олейник и Мороз, и Чучман Павел обстреливали хлев с автоматов.

Подсудимый Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании не отрицал, что он мог принимать участие в нападении на хутор Воды, но за давностью времени не мог припомнить конкретных обстоятельств совершения этого преступления (том 21, л. д. 234 и протокол судебного заседания).

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, виновным себя не признал в бандитском нападении на хутор Воды, но эти объяснения Чучмана Павла опровергаются категорическими показаниями подсудимого Олейника и свидетеля Смаги, которым суд верит, считая их убедительными и правдивыми.

Факт убийства девяти советских граждан во время нападения формирования «СБ» краевого провода «ОУН» на хутор Воды, подтверждается протоколом эксгумации останков трупов от 10 июля 1964 года, актом судебно медицинского исследования этих останков от 15-24 июля 1964 года за № 235-241/64, а также выводом судебно – медицинского эксперта в судебном заседании от 18 ноября 1969 года (том 36, л. д. 84-86, 89-124).

Факт бандитского нападения на хутор Воды утверждается в судебном заседании также потерпевшим Сень Иваном и свидетелями Смагой и Лось Марией.

18 августа 1944 года подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН, вместе с бандитами ячейки банды ОУН «Вильчура» под руководством банд вожака «Клея» принимали участие в засаде на шоссе между селами Ангеливка и Вербляны Буского района Львовской области. Из этой засады бандиты обстреляли колону мобилизованных в ряды Советской Армии граждан, задержали их, четырёх повели в лес, где бандиты с Буского районного формирования «СБ» «Черноты» расстреляли их.

Тогда же из засады бандиты расстреляли на шоссе грузовую машину и убили демобилизованную из Советской Армии Кот Нину и чехословацкого военнослужащего Мымру Вячеслава, забрали у них одежду и залили кровью деньги.

Подсудимые Олейник и Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании признали себя виновными полностью в совершении этих преступных действий.

Подсудимый Чучман Павел не признал себя виновным в том, что он принимал участие в засаде на Киевском шоссе между селами Ангеливка и Вербляны и объяснил, что в этот день был на хуторе Баймаки Буского района Львовской области и вместе с бандитами Бродзяком Карлом и Хомяком ночевал у Сахно Евы.

Эти объяснения подсудимого Чучмана Павла опровергаются показаниями подсудимых Олейника и Мороза, а также показаниями допрошенных по этому делу свидетелей Смаги, Колесника Николая, Колесника Юлиана, Кусого и Политыла Степана, которые в категорической форме подтвердили, что подсудимый Чучман Павел – «Белито» принимал участие в засаде на Киевском шоссе в составе формирования «СБ» «Клея» и никуда не отвлекался.

Допрошенная в судебном заседании свидетельница Петрица Ева (девичья фамилия Сахно) категорически утверждала, что в августе 1944 года, когда она жила на хуторе Баймаки к ней домой никогда не приходили бандиты, бандиты Бродзяк и Чучман Павел у неё в хозяйстве никогда не ночевали.

Виновность подсудимых Олейника, Мороза и Чучмана Павла в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями потерпевшей Вышегоцкой и свидетелей Кота Сергея и Кошолы Изидора, а также копиями архивных документов (том 41, л. д. 17, 21, 22. 24-26).

В августе 1944 года подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел вместе с другими бандитами формирования «СБ» «Клея» и ячейки банды ОУН «Вильчура» под руководством бандвожака «Клея» принимали участие в вооруженном нападении на с. Вербляны Буского района Львовской области. Во время этого нападения бандиты убили советского активиста Трояна Владимира и членов его семьи.

Во время этого нападения бандит «Генерал» поджег с ракетницы дом Трояна, а когда с пылающей избы через крышу выскочили Троян Владимир и стал убегать, Олейник – «Голодомор» обстрелял его с автомата, а бандит «Крук» догнал его на огороде и там добил.

Отец Трояна Владимира – Троян Томко и его племянница Троян Агафия, которые убегали с пылающего дома с девочкой – младенцем, были убиты бандитами во дворе. А жена Трояна – Троян Анна из сыновьями Иваном и Стахом пытались укрыться от бандитов в соседнем доме, но туда ворвались бандиты, в том числе и подсудимые Олейник и Чучман Павел и там убили Троян Анну, ее сына Стаха, а второго сына Ивана ранили в голову. Девочка – младенец после убийства семьи Трояна Владимира умерла через некоторое время.

Подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали себя виновными в том, что они принимали участие в нападении на хозяйство Трояна Владимира, но, пытаясь смягчить свою вину в этом нападении, подсудимые Олейник и Чучман Павел объяснили, что они не принимали участие в убийстве членов семьи Трояна Владимира, которые пытались спастись от бандитов.

Подсудимый Мороз, опровергая эти объяснения Олейника и Чучмана Павла, категорически подтвердил в судебном заседании, что подсудимые Олейник и Чучман Павел вместе с другими бандитами ворвались в дом соседей Трояна, где спряталась жена Трояна с двумя сыновьями, откуда слышны были выстрелы, после чего из дома вышли Олейник, Чучман Павел и другие бандиты.

Суд верит этим показаниям подсудимого Мороза, считает их убедительными и достоверными.

Виновность подсудимых Олейника, Мороза и Чучмана Павла в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшей Хомяк и свидетелей Смаги, Лося Короля и Роика.

В сентябре 1944 года подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел в составе формирования «СБ» «Клея» вместе с бандитами из ячеек банд ОУН под руководством банд вожака «Клея» принимали участие в вооруженном нападении на с. Аданы Буского района Львовской области, в котором проживало польское население.

Во время этого бандитского нападения с. Аданы были сожжены бандитами и были убиты жители этого села Беремет Францишка, Слоксь Мария и Луцик Федор.

Подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в бандитском нападении на с. Аданы.

Виновность подсудимых Олейника, Мороза и Чучмана Павла в совершении этих преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Кошеля Изидора, Кулика и Котовича Николая.

Факт сожжения бандитами ОУН с. Аданы Буского района Львовской области утверждается также справкой исполкома Бусской районной Рады депутатов трудящихся от 17 октября 1968 года (том 39, л. д. 50).

22 сентября 1944 года подсудимые Олейник и Мороз вместе с другими бандитами из формирования «СБ» «Клея» и Яблунивского формирования банды ОУН «Сокол» принимали участие в засаде на дороге от села Яблунивка и Грибне Буского района Львовской области. Из этой засады бандиты убили гвардии старшего лейтенанта медслужбы [неразборчиво] которые возвращались на подводе после заготовки продуктов питания для военного госпиталя. После убийства бандиты ограбили убитых офицеров Советской Армии, забрали у них документы, оружие и деньги.

Подсудимые Олейник и Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали себя виновными полностью в этом бандитском нападении на советских офицеров.

Виновность подсудимых Олейника и Мороза в совершении этих преступных действий подтверждается также показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Смаги.

Осенью 1944 года подсудимый Чучман Павел стоял на страже, когда другие бандиты из бандформирования «Клея» убили в г. Буск Львовской области Чучмана Ивана и его жену Чучман Наталию и грабили их имущество.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в том, что он прикрывал действия этих бандитов во время убийства Чучмана Ивана и его жены Чучман Наталии.

Виновность Чучмана Павла в совершении этих преступных действий подтверждается также показаниями подсудимых Олейника, Мороза, Чучмана Степана, а также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Сусабовской и Лось Марии.

Летом 1944 года после освобождения Львовской области от немецких оккупантов, подсудимый Чучман Степан продолжал вооруженную борьбу против Советской власти, остался в банде ОУН и на протяжении августа-ноября 1944 года трижды принимал участие в вооруженных конфликтах с подразделениями советских войск, а в ноябре 1944 года перешел у Бусское районное формирование «СБ», которое возглавлял бандит Дизек Иван – «Чорнота».

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этой бандитской антисоветской деятельности.

В ночь на 29 ноября 1944 года подсудимые Олейник, Мороз, Чучман Павел и Поцелуйко вместе с другими бандитами принимали участие в вооруженном нападении на с. Яблунивка Буского района Львовской области. Во время этого нападения бандитами были убиты жители этого села Яремкевич Филимон и его жена Анастасия, Ковалык Максим, Ковалык Юрий и его жена Юлия, Вовк Мария и ее двенадцатилетняя дочь Елена, Вуйцик Елена, Вовк Мария и ее десятимесячный сын Зиновий – всего девять человек и ограбили их имущество.

Во время этого бандитского нападения подсудимый Мороз принимал участие в убийстве Яремкевич Филимона и его жены и грабил имущество убитых.

Подсудимые Олейник, Мороз и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в бандитском нападении на с. Яблунивка, во время которого были убиты девять мирных советских граждан.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, виновным себя в совершении этих бандитских действий не признает и объяснил, что он в эту ночь вообще не был в с. Яблунивка.

Подсудимые Олейник, Мороз, а также допрошенный в судебном заседании свидетель Смага, упростили эти объяснения подсудимого Чучмана Павла, категорически утверждали, что подсудимый Чучман Павел – «Белито» в конце ноября 1944 года вместе с ними принимал участие в нападении на с. Яблунивку и в то время никуда не отвлекался.

Суд считает показания подсудимых Олейника и Мороза и свидетеля Смаги об участии подсудимого Чучмана Павла в бандитском нападении убедительными и правдивыми и верит им.

Виновность подсудимых Олейника, Мороза, Чучмана Павла и Поцелуйко в совершении инкриминированных им преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших Яремкевича Марьяна, Шепель Анны, Вуйцика Томко, [неразборчиво] Анны и свидетелей Смаги, Сусабовской, Яремкевич Елены, Яремкевича Йосифа и Дмитрука Ивана.

Факт уничтожения бандитами в с. Яблунивка девяти советских граждан утверждается также актом судебно – медицинского исследования остатков трупов от 25-26 сентября 1964 года, выводом судебно-медицинского эксперта в судебном заседании и справками райбюро ЗАГС\*а (том 37, л. д. 100-115, 122-130).

В ночь на 10 декабря 1944 года подсудимые Олейник, Мороз, Чучман Павел и Поцелуйко вместе с другими бандитами во главе с вожаком «Клеем» принимали участие в вооруженном нападении на с. Побужаны Буского района Львовской области. Это нападение было организовано с целью мести за ликвидированных бандитов ОУН.

Во время этого бандитского нападения в с. Побужаны были убиты: Каминская Юлия, Романюк Иван, его жена София, дочь Мария и ее шестимесячный сын Зиновий, Коваль Филипп, его жена Анастасия, сыновья Николай пятнадцати лет, Михаил десяти лет, Гамуляк Мария и ее сын Евгений одиннадцати лет, Бедрий Дмитрий, его жена Параскевия, их сын Зиновий десяти лет, дочери Мария тринадцати лет и Франка восемнадцати лет – всего шестнадцать мирных советских граждан, а имущество убитых – разграблено бандитами.

Во время этого бандитского нападения на с. Побужаны подсудимый Мороз присутствовал, когда другие бандиты убивали семью Романюка Ивана.

Подсудимые Олейник, Мороз и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в бандитском нападении на с. Побужаны.

Подсудимый Чучман Павел виновным себя не признал в том, что он принимал участие в нападении на с. Побужаны и объяснил, что он тогда болел и не мог принимать участия в этом бандитском нападении.

Подсудимые Олейник, Мороз, а также допрошенный в судебном заседании свидетель Смага, упрощая эти объяснения подсудимого Чучмана Павла, категорически утверждали, что подсудимый Чучман Павел – «Бенито» принимал вместе с ними участие в бандитском нападении на с. Побужаны и никуда не отвлекался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Политыло также утверждал, что подсудимый Чучман Павел принимал участие в нападении на с. Побужаны в ночь на 10 декабря 1944 года.

О бандитском нападении на с. Побужаны утверждали допрошенные в судебном заседании потерпевшие Шуминская, Цюпка, Романюк Мария, Корман Анастасия и Коваль Андрей и свидетели Смага, Политыло Степан, Сусабовская, Гродзович, Броговская.

Факт уничтожения бандитами в с. Побужаны шестнадцати советских граждан утверждается также актами судебно – медицинского исследования остатков трупов от 17 и от 29 сентября 1964 года за №№ 59/р-64-62/р-64, 70/р-64-73/р-64, выводом судебно-медицинского эксперта в судебном заседании от 18 ноября 1969 года. а также справками райбюро ЗАГС\*а и справками райбюро исполкома Яблунивского сельского Совета депутатов трудящихся (том 43, л. д. 95-108, 118-137, 259-273, 274-280).

12 декабря 1944 года подсудимые Олейник и Мороз принимали участие вместе с другими бандитами в составе ячейки «СБ» краевого провода ОУН во главе с банд вожаком «Клеем» в вооруженном нападении на с. Волыця Буского района Львовской области. Во время этого бандитского нападения были убиты жители села Щур Яков, его жена Мария, Легкий Федор, Штибель Андрей и его жена Анастасия – всего пять советских граждан. Легкий Федор был убит бандитом «Круком» в присутствии подсудимого Олейника, а подсудимый Мороз в это время находился вместе с другими бандитами в окружении дома Легкого.

Подсудимые Олейник и Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, полностью признали свою вину в бандитском нападении на с. Волыця

Виновность подсудимых Олейника и Мороза в совершении инкриминируемых им преступных действий утверждается также показаниями потерпевших Легкого Ивана, Супрун Катерины, Сахаровича Евгения и свидетелей Караскевич Евы, Постолюк Текли и Постолюка Ивана.

Факт уничтожения бандитами пяти советских граждан утверждается также справками райбюро ЗАГС\*а и справками Соколянского сельского Совета депутатов трудящихся (том 34, л. д. 75-79, 81-83).

Во время этого нападения бандиты убили жену бойца патрульного отряда Кокора Владимира – Кокор Ярославу и их детей: Богдана шести лет, Зиновия четырех лет и однолетнюю Марию, сестру Кокор Ярославы – Чучман Марию и ее ребенка – всего шесть советских граждан, разграбили имущество убитых и сожгли дом.

Во время бандитского нападения подсудимый Чучман Степан стоял на страже и прикрывал бандитов от возможного появления советских военных подразделений.

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, полностью признал свою вину в совершении этого бандитского нападения на с. Волыцю.

Виновность подсудимого Чучмана Степана в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями подсудимого Олейника и допрошенного в судебном заседании потерпевшего Кокора Владимира.

Факт уничтожения бандитами семьи Кокора Владимира утверждается также справкой исполкома Боложинивского сельского Совета депутатов трудящихся (том 40, л. д. 261).

30 января 1945 года подсудимый Мороз вместе с другими бандитами формирования «СБ» краевого провода ОУН принимали участие в убийстве в с. Вербляны Буского района Львовской области Палыги Анны и ее беременной дочери Бедрий Ольги, которых бандиты убили за то, что их родственники Палыга Изидор и Бедрий Илярий сбежали из банды, объявились в органы Советской власти с повинной и были мобилизованные в Советскую Армию.

Во время этого бандитского нападения подсудимый Мороз стоял на страже возле дома Палыги Анны, а после убийства принимал участие в ограблении имущества убитых.

Подсудимый Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал свою вину полностью в этом бандитском нападении на с. Вербляны.

Виновность подсудимого Мороза в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями подсудимого Олейника и допрошенных в судебном заседании свидетелей Бедрия Илярия, Бойко Анели и [неразборчиво] Михаила.

Вечером 17 февраля 1945 года подсудимый Олейник, выполняя приказ банд вожака «Клея», принимал участие в убийстве учительницы Начас Марии и ее мужа – инспектора Буского РОНО Начаса Константина в доме родителей Начас Марии в с. Грабове Буского района Львовской области.

После этих убийств, подсудимый Олейник вместе с другими бандитами принимал участие в ограблении имущества депутата сельского Совета Политыло Катерины, которую другие бандиты задушили и бросили в колодец.

Подсудимый Олейник, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал свою вину в том, что он принимал участие в убийстве Начас Марии и Начаса Константина в с. Грабове и ограблении имущества Политыло Катерины.

Потерпевшая Поронюк Лидия и свидетели Сосновская Екатерина и Сосновский Тимофей категорически опознали подсудимого Олейника и утвердили в судебном заседании, что именно он принимал участие вместе с другими бандитами в убийстве Начас Марии и Начаса Константина.

Виновность подсудимого Олейника в совершении инкриминируемых ему преступных действий утверждается также подсудимым Морозом, показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшей Смаги Марии и свидетелей Колещука Ивана, Семенова Степана, Илькив Эмилии.

Факт уничтожения бандитами советских учителей Начас Марии и Начаса Константина утверждается также выпиской с оперативной сводки от 25 февраля 1945 года, а также справками райбюро ЗАГС\*а (том 36, л. д. 265).

20 февраля 1945 года подсудимый Олейник вместе с бандитом «Генералом» задержали в с. Яблунивка Буского района Львовской области заведующую мельницей Богомолову Анну и двух граждан польской национальности (фамилий не установлено), которых доставили в размещение бандформирования в лесу, где все задержанные были убиты другими бандитами.

Подсудимый Олейник, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в задержании в с. Яблунивка троих советских граждан, которые позже были убиты другими бандитами.

Как объяснил подсудимый Олейник, Богомолову они убили потому, что она отказалась дать им продукты питания.

Виновность подсудимого Олейника утверждается также протоколом эксгумации от 16 июля 1958 года, актом судебно – медицинского исследования остатков трупов от 12 августа 1958 года, а также выводом судебно – медицинского эксперта в судебном заседании от 18 ноября 1969 года.

(том 14, л.д. 4-8, 12-13).

В феврале 1945 года подсудимый Мороз вместе с другими бандитами принимал участие в задержании в с. Лесок Буского района Львовской области председателя сельского Совета депутатов трудящихся Гнатышина Николая и доставил его на опустевшее хозяйство, где Гнатышин был убит другими бандитами.

В тот же день бандитами из банды «Клея» были убиты члены семьи Гнатышина и его родственники: жена Анна, дочь Богдана, Заремба Йосиф, Заремба Владимир и Гайлаш Параскевия.

Подсудимый Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в задержании Гнатышина и в доставке его на место казни.

Виновность подсудимого Мороза в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями подсудимого Олейника и допрошенных в судебном заседании потерпевшего Зарембы и свидетелей Сусабовской, Бойчука, Гайлаш Юлии и Гнатышина.

В марте 1945 года подсудимый Поцелуйко принимал участие в доставке и размещении банды «Клея» задержанных другими бандитами из Яблунивской ячейки банды ОУН бойцов Буского истребительного батальона Заверухи Алексея и Кошла Степана.

Подсудимые Олейник и Мороз принимали участие вместе с другими бандитами в пытках Заверухи и Кошла.

После пыток Заверуха Алексей и Кошло Степан по приказу бандвожака «Клея» были удушены другими бандитами, которые положили им на горло палки и прижали их ногами к земле.

Подсудимые Олейник, Мороз и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью.

Поцелуйко признал себя виновным в том, что он принимал участие в доставке задержанных бойцов истребительного батальона Заверухи и Кошла, а Олейник и Мороз признали себя виновными в том, что они вместе с другими бандитами принимали участие в пытках Заверухи и Кошло.

Виновность подсудимого Олейника, Мороза и Поцелуйко в совершении инкриминированных ими преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Склодан, Заверухи Владимира, Вольф Ксении и потерпевших Заверухи Елены и Кошло Параскевии.

В марте 1945 года подсудимый Мороз принимал участие в убийстве задержанной другими бандитами жительницы хутора Яблунивская колония Буского района Львовской области Баранец Марии.

Выполняя приказ банд вожака «Клея», Мороз увел Баранец Марию в кусты и выстрелил в нее из пистолета. Когда через некоторое время окровавленная Баранец Мария вышла из кустов, была добита другими бандитами.

Подсудимый Поцелуйко вместе с другими бандитами оттянул потерпевшую в кусты, где она и была убита.

Подсудимые Мороз и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью.

Мороз признал себя виновным полностью в том, что он стрелял в Баранец Марию из пистолета, выполняя приказ об убийстве. Поцелуйко признает себя виновным в том, что оттягивал тело тяжело раненой Баранец Марии в кусты, где она была убита выстрелом из пистолета другим бандитом.

Виновность Мороза и Поцелуйко в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевшего Баранец Ивана и свидетеля Смаги.

В марте 1945 года подсудимый Мороз вместе с другим бандитом - «Генералом» в с. Боложинив Буского района Львовской области, принимал участие в вооруженном столкновении с советскими военнослужащими.

Подсудимый Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал свою вину полностью в вооруженном столкновении с советскими военнослужащими.

Виновность подсудимого Мороза в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Кусого.

3 апреля 1945 года подсудимые Олейник, Чучман Степан и Поцелуйко вместе с другими бандитами формирования «СБ» краевого провода ОУН и бандитами Яблунивской ячейки банды ОУН принимали участие в вооруженном нападении на г. Буск Львовской области. Во время этого нападения бандиты убили бойца истребительного батальона Юрдигу Станистава, его жену Софию, их дочь Ярославу, сына Мечислава, Межвинрского Марьяна, его жену Марию, их дочь Юлию, сына Антона и одинокую летнюю женщину Кучинскую Юлию – всего девять мирных советских граждан и ограбили имущество убитых.

Подсудимые Олейник, Чучман Степан и Поцелуйко во время этого бандитского нападения на г. Буск и уничтожения советских граждан стояли на страже и прикрывали действия бандитов, которые убивали и грабили, а когда бандиты ворвались в дом Кучинской Юлии, подсудимый Олейник принимал участие в ее убийстве, стрелял в нее из пистолета, а также принимал участие в ограблении ее имущества.

Подсудимые Чучман Степан и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в том, что они принимали участие в бандитском нападении на г. Буск, совершали убийства и грабежи.

Подсудимый Олейник, как на предварительном следствии, также признал себя виновным полностью в совершении инкриминируемых ему преступных действий.

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый Олейник, пытаясь смягчить свою вину, отрицал свое участие в убийстве Кучинской Юлии и объяснил, что это сделали другие бандиты.

Во время проверки показаний подсудимого Олейника, которые он дал по этому эпизоду обвинения, а именно, его показаний во время допроса как обвиняемого 12 декабря 1968 года (том 15, л. д. 369-370), в судебном заседании он не мог привести никаких мотивов изменений этих показаний.

При таких обстоятельствах суд верит показаниям подсудимого Олейника на предварительном следствии, считает эти показания убедительными и правдивыми.

Виновность подсудимых Олейника, Чучмана Степана и Поцелуйко в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабоской, Деридовского Евстахия, Кучинского Изидора, Рудницкого и Сосновского Якова, а также показаниями потерпевшей Короляк.

Факт убийства девяти советских граждан утверждается также спец уведомлениями от 4 апреля 1945 года (том 33, л. д. 210, 211).

26 апреля 1945 года подсудимый Поцелуйко вместе с другими бандитами принимал участие в убийстве в с. Яблунивка Буского района Львовской области председателя потребительского общества Бербоки Павла, его дочери Анны и жены Лисовец Парасковии.

Подсудимый Поцелуйко во время убийства семьи Борбоки стоял на страже, следил, чтобы никто не убежал от бандитов, а после убийства принимал участие в грабеже имущества.

Подсудимый Поцелуйко, как на предварительном следствии, таки в судебном заседании, признал себя виновным полностью в бандитском нападении на с. Яблунивка.

Виновность подсудимого Поцелуйко в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Костюка Николая, Пилипчука.

27 апреля 1945 года подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Степан вместе с другими бандитами формирования «СБ» краевого провода ОУН, а также вместе с бандитами других банд принимали участие в вооруженном нападении на г. Радехов Львовской области. Во время этого бандитского нападения были убиты двое и ранены четверо советских гражданина, ограблен пивзавод. Бандитам удалось выпустить из камеры предварительного заключения райотдела Х задержанных бандитов.

После этого нападения подсудимые Олейник, Чучман Степан и Мороз вместе с другими бандитами из банды «Клея» оказали вооруженное сопротивление подразделению советских войск, во время которого Чучман Степан и Олейник были ранены.

Подсудимые Олейник, Мороз и Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в вооруженном нападении на г. Радехов и в вооруженном сопротивлении подразделению советских военнослужащих.

Виновность подсудимых Олейника, Мороза и Чучмана Степана в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабовской, Андрущака, Копылова.

Факт бандитского нападения на г. Радехов утверждается также выпыской из докладной записки (том 39, л. д. 160).

В мае 1945 года подсудимые Олейник и Мороз приняли участие вместе с другими бандитами краевого формирования «СБ» Купьяка Петра – «Клея» в задержании в с. Задворье Буского района Львовской области капитана Советской Армии Верхопетровского и электротехника Маховского и несовершеннолетней дочери последнего Марии.

Подсудимый Олейник принимал также участие в пытках задержанного Верхопетровского.

После этого бандиты из банды «Клея» повесили капитана Советской Армии Верхопетровского и несовершеннолетнюю девочку Маховскую Марию, а Маховского - убили из пистолета.

Подсудимый Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал свою вину полностью в том, что он принимал участие в задержании Верхопетровского и Маховского и в доставке их к месту казни.

Подсудимый Олейник на предварительном следствии также признал свою вину полностью в совершении инкриминированных ему преступных действий, а именно, в том, что он вместе с другими бандитами принимал участие в пытках капитана Верхопетровского.

Подсудимый Мороз категорически утверждал в судебном заседании, что Олейник вместе с другими бандитами принимал участие в аресте и пытках капитана Советской армии Верхопетровского.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Олейник, пытаясь смягчить свою вину, отрицал свою причастность к пыткам Верхопетровского.

Во время проверки в судебном заседании показаний подсудимого Олейника, которые он давал на предыдущем следствии по этому эпизоду обвинения, а именно, его показаний во время допросов в качестве обвиняемого 12 декабря 1968 года (том 15. л. д. 375), он не мог предоставить никаких мотивов для изменения этих показаний.

При таких обстоятельствах суд верит показаниям подсудимого Олейника по этому эпизоду на предварительном следствии, считает эти показания убедительными и правдивыми.

Виновность подсудимых Олейника и Мороза в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабовской и Кундальского, а также потерпевших Маховского, Евстигнеевой и Нерепохи.

В мае 1945 года подсудимый Олейник вместе с другими бандитами краевого формирования «СБ» задержал в с. Задвирье Буского района Львовской области Кащак Марию. После допроса задержанной, банд вожак подал знак Олейнику уничтожить ее. Олейник накинул на шею Кащак Марии ременную петлю, конец которой перебросил через свое плечо и потянул Кащак вверх, чтобы задушить. После того, как Олейник бросил Кащак на землю, другие бандиты прикончили ее и бросили труп в речку.

Подсудимый Олейник как на предварительном следствии так и в судебном заседании, признал свою вину полностью в задержании и убийстве Кащак Марии.

Виновность подсудимого Олейника в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями подсудимого Мороза и показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Куплевской и Тымчишина.

3 июня 1945 года подсудимые Олейник и Мороз принимали участие вместе с другими бандитами краевого формирования из формирования «СБ» краевого провода ОУН и Буского районного формирования «СБ» Димака Ивана – «Чорноты» в бандитском нападении на с. Гумныско Буского района Львовской области. Во время этого нападения бандитами были убиты сотрудник Буского райфинотдела Яскив Федор, его жена Яскив Катерина, заготовщица Лукасевич Мария, а также была задушена и брошена в колодец заведующая молокоприёмным пунктом Голота Анна. Имущество Яскива Федора бандиты разграбили. Во время этого бандитского нападения на с. Гумныско подсудимые Олейник и Мороз стояли на страже возле дома Яскива Федора и следили, чтобы никто из членов его семьи не смог спастись от бандитов.

Подсудимые Олейник и Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в бандитском нападении на с. Гумныско.

Виновность подсудимых Олейника и Мороза в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабовской, Кошеля Изидора. Руденко, Дижак Марии, Лукасевич Ирины и Вороповского, показаниями потерпевших Носкив Анны и Голоты Татьяны.

Факт уничтожения четырех советских граждан утверждается также справками исполкома Гумнысского сельского Совета депутатов – трудящихся, справками райбюро ЗАГС\*а, а также актом судебно-медицинского исследования останков трупа Голоты Анны от 30 сентября 1964 года за № 74/р-64 и выводом судебно-медицинского эксперта в судебном заседании от 18 ноября 1969 года (том 33, л. д. 280-286, 271-275).

5 июня 1945 года подсудимые Олейник и Мороз вместе с бандитами формирования «СБ» «Клея» и ячейки банды ОУН «Крылатого» принимали участие в бандитском нападении на с. Соколя Буского района Львовской области. Во время этого нападения бандиты убили депутата Буского районного Совета депутатов трудящихся Кусан Юлию, Куцак Марту, троих ее дочерей Куцак Марию, Бакун Елену и Бакун Теофилию (мужья двух последних служили в Советской Армии), Поцелуйко Елену, ее дочь Марию, Дусан Анастасию, ее дочь Анастасию, Волошину Анастасию, ее сына Ивана, Сахаревича Андрея, его жену Марию, их детей Ивана и Анастасию и Волошина Якима – всего 16 советских граждан, а имущество их разграбили.

Перед этим бандитским нападением Мороз ходил в с. Соколя и разведал, что там нет советских военнослужащих, после чего бандиты начали убивать и грабить мирных жителей.

Подсудимые Олейник и Мороз, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в бандитском нападении на с. Соколя.

Виновность подсудимых Олейника и Мороза в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями подсудимого Поцелуйка, показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших Дусана Захара, Олейник Марии, Шкробут Текли, Сахаревича Василия, Волошина Андрея, Волошиной Екатерины и Глушко Анны, Воробец Анны, Постолюка Ивана, Сахаревич Анастасии, Колесник Марты, Штибель Пелагеи.

Факт убийства бандитами 16 мирных советских граждан утверждается также справками райбюро ЗАГС\*а, а также справкой исполкома Соколянского сельского Совета депутатов трудящихся (том 35, л. д. 163-178, 179-186).

23 июня 1945 года подсудимые Олейник и Чучман Степан вместе с бандитами формирования «СБ» «Клея» и Яблунивской ячейки банды ОУН принимали участие в бандитском нападении на с. Грабово Буского района Львовской области. Во время этого нападения бандиты убили Сосновскую Марию и Доморецкую Екатерину, мужья которых служили в истребительном батальоне, Собешек Анну, муж которой служил в Советской Армии, Млота Ивана, Смагу Юлию, Сосновского Алексея, Баландюк Павлину, Баландюка Эдуарда, Сороку Эмилию, Сороку Ивана и мальчика – сироту 8-ми лет - всего 11 советских граждан, а имущество убитых разграбили.

Подсудимый Олейник вместе с другими бандитами принимал участие в убийстве мужа и жены в одном из домов с. Грабово и грабил имущество убитых.

Подсудимый Чучман Степан стоял на страже и прикрывал действия бандитов от советских военных подразделений.

Подсудимые Олейник и Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину в бандитском нападении на с. Грабово.

Виновность подсудимых Олейника и Чучмана Степана в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сосновского Филиппа, Сосновской Елены и Политыло Текли, а также показаниями потерпевшего Сосновского Степана.

Факт убийства бандитами 23 июня 1945 года 11 мирных советских граждан утверждается также справками райбюро ЗАГС\*а, а также справками исполкома Соколянского сельского Совета депутатов трудящихся (том 36, л. д. 326-329, 330-334).

В конце июня 1945 года подсудимый Чучман Степан вместе с другими бандитами принимал участие в вооруженном столкновении с группой советских военнослужащих между селами Грабово и Яблунивка Буского района Львовской области, во время которого был убит советский солдат (фамилия не установлена).

Подсудимый Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в этом вооруженном столкновении с подразделением советских военнослужащих.

В июне 1945 года подсудимый Чучман Степан вместе с другими бандитами привёл в расположение банды «Клея» председателя Чепигского сельского потребительского общества Буского района Львовской области Палыгу Иванну, а подсудимый Олейник и банд вожак «Клей» вместе с другими бандитами пытали ее, после чего бандит «Крук» душил ее петлей из ремня, которую набросил ей на шею.

После этого подсудимый Олейник и бандит «Крук» оттянули Палыгу Иванну за косы в окоп, где она была убита выстрелом из пистолета крупного калибра.

Подсудимые Чучман Степан и Олейник, как на предварительном следствии так и в судебном заседании, признали свою вину в том, что они принимали участие в убийстве Палыги Иванны. Подсудимый Чучман Степан признал свою вину полностью в том, что он доставлял вместе с другими бандитами Палыгу Иванну в размещение банды, где она была убита другими бандитами. Чучман Степан категорически утверждал, что Олейник принимал непосредственное участие в уничтожении задержанной Палыги Иванны.

Подсудимый Олейник признал себя виновным, что он оттягивал Палыгу Иванну в окоп, где она была убита другими бандитами из пистолета.

Олейник объяснил также, что в тот период он был вооружен пистолетом польской марки калибра 9 мм.

Подсудимый Мороз категорически утверждал в судебном заседании, что летом 1945 года Олейник имел на вооружении польский пистолет марки калибра 9 мм.

Виновность подсудимых Чучмана Степана и Олейника в совершении инкриминируемых им преступных действий подтверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабовской и Купьяка Ивана, а также показаниями потерпевшего Палыги Йосифа.

Факт убийства бандитами Палыги Иванны утверждается также фотокопией архивного документа, актом судебно – медицинской экспертизы остатков трупа от 17 июня 1964 года и выводом судмедэксперта в судебном заседании от 18 ноября 1969 года (том 9, л. д. 193-194, том 39, л. д. 89-94).

Из анализа судебно – медицинской экспертизы видно, что Палыга Иванна была убита выстрелом из пистолетом крупного калибра.

При таких обстоятельствах суд считает доказанным, что Палыга Иванна могла быть убита выстрелом из пистолетом крупного калибра, который был на вооружении как подсудимого Олейника так и других бандитов.

6 июля 1945 года подсудимые Олейник и Чучман Степан вместе с другими бандитами в с. Грабово Буского района Львовской области оказывали вооруженное сопротивление советскому военному подразделению, во время которого Олейник вел из автомата огонь по советским воинам, имел гранату и в этой схватке был ранен в глаз.

Чучман Степан тогда сбежал от советских воинов в с. Чучманы Буского района Львовской области, где через несколько дней вместе с другими бандитами принимал участие во втором вооруженном сопротивлении советскому военному подразделению, стрелял в советских солдат и был ранен в руку.

Подсудимые Олейник и Чучман Степан как на предварительном следствии так и в судебном заседании, признали себя виновными полностью в вооруженном сопротивлении советским воинам.

Виновность подсудимых Олейника и Чучмана Степана в совершении преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сосновского Луки.

14 октября 1945 года подсудимые Чучман Степан и Поцелуйко вместе с другими бандитами ОУН совершили вооруженное нападение на г. Буск Львовской области. Во время этого бандитского нападения были убиты боец истребительного батальона Димак Иван, его сын – Роман, дочь Надежда, племянник Чучман Петр, Капий Федор, его дочериа Ольга и Мария, сын Владимир, Данылив Кирилл, его жена Прасковья и было разграблено их имущество.

Во время этого бандитского нападения Чучман Степан выстрелом из пистолета убил Димака Ивана, Поцелуйко также выстрелом из пистолета убил тринадцатилетнюю дочь Димака Ивана – Надежду.

Подсудимые Чучман Степан и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали себя виновными полностью в вооруженном нападении на г. Буск. Когда бандитами были убиты советские граждане, Чучман Степан признал себя виновным, что он лично убил Димака Ивана, а Поцелуйко убил дочь Димака – Надежду. Поцелуйко признал себя виновным, что он лично убил дочь Димака – Надежду, а Чучман Степан - Димака Ивана.

Виновность подсудимых Чучмана Степана и Поцелуйко в инкриминируемых им преступных действий утверждается также показаниями очевидца, допрошенного в судебном заседании свидетеля Казирчука Казимира, показаниями свидетелей Мачок и Дзитковского, а также показаниями потерпевших Капий Анны, Данылива Ираклия и Бушман Параски.

Факт убийства бандитами Димака Ярослава, Димак Надежды, Чучмана Петра огнестрельным оружием утверждается актами судебно – медицинского исследования остатков трупа №№ 237/68 г., 238/68 г., 239/68 г. от 14 октября 1968 года, а также выводом судмедэксперта в судебном заседании от 18 ноября 1969 года (том 31, л. д. 220-234).

Факт убийства бандитами десяти советских граждан утверждается также справкой исполкома Буского городского Совета депутатов трудящихся (том 31, л. д. 256).

В ноябре 1945 года подсудимые Чучман Степан и Поцелуйко вместе с другими бандитами из Яблунивской ячейки банды ОУН прикрывали действия одного из бандитов, который в с. Яблунивка Буского района Львовской области обстрелял и ранил одного советского солдата.

Подсудимые Чучман Степан и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в совершении инкриминируемых им преступных действий.

Виновность подсудимых Чучмана Степана и Поцелуйко в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Костюка Николая и Вовк Марии.

Осенью 1945 года, после явки в органы Советской власти с повинной, подсудимый Мороз продолжал свою антисоветскую националистическую деятельность.

Проживая в г. Львове, он поддерживал связи с бандитами ОУН, прятал у себя на квартире подсудимого Олейника, который жил по документам Мороза Богдана, убитого банд вожаком «Клеем», дважды лично встречался с вожаком формирования «СБ» краевого провода ОУН Купьяком Дмитрием – «Клеем» перед его побегом за границу и получил от него приказ помогать легализоваться бандитам ОУН.

Выполняя этот приказ, подсудимый Мороз приобрел фиктивные документы Олейнику на имя Партыки, по которым Олейник легализовался в г. Львове. Потом подсудимые Мороз и Олейник таким же образом легализовали подсудимых Чучмана Степана, Поцелуйка и других бандитов ОУН, которые еще находились на нелегальном положении.

Подсудимые Мороз, Олейник, Чучман Степан и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признали свою вину полностью в совершении этих преступных действий, а именно, легализации по фиктивным документам во Львове.

Виновность подсудимых Мороза, Олейника, Чучмана Степана и Поцелуйко в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабовской, Костюка.

В 1945-1946 годах подсудимый Чучман Павел, оставив формирование «СБ» краевого провода ОУН «Клея», находился в Бусском формировании «СБ» бандита Дижака Ивана – «Чорноты» и вместе с бандитами этого формирования продолжал антисоветскую бандитскую деятельность на территории Буского района Львовской области.

Подсудимый Чучман Павел вместе с другими бандитами из Буского районного формирования «СБ» «Чорноты» принимал участие в нападении на с. Вербляны Буского района Львовской области. Во время этого нападения был разгромлен молочный пункт в с. Гумныско, а также сельские Советы депутатов трудящихся в этих селах.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, виновным себя не признал в совершении этих преступных действий и объяснил, что после того, когда в декабре 1944 года он заболел и оставил банду «Клея», то больше в составе банд и формирования «СБ»»Чорноти» он не действовал, а только, имея на вооружении автомат и пистолет, прятался в с. Чучманы Гумниские Буского района Львовской области в бункерах в Яськива Данила, потом в с. Вербляны у Лося Йосифа и Бойко Евы.

Бандитская деятельность Чучмана Павла в составе районной банды «СБ» «Чорноты» подтверждается личными показаниями самого Чучмана Павла, которые он давал как свидетель во время допросов по уголовным делам по обвинению Бедрия Г.В. и Чучмана П.С. (том 27, л. д. 134-137, 166-168).

Подсудимый Мороз в судебном заседании категорически утверждал, что в 1945 году он видел Чучмана Павла – «Бенито» с бандитами Буского районного формирования «СБ».

Подсудимый Чучман Степан объяснил в судебном заседании, что об участии Чучмана Павла в банде «Чорноты» ему сообщил бандит «Посытный» [???]

Допрошенные в судебном заседании свидетели Смага, Петрив – Яськив, [неразборчиво] Изидор, Билык и Вороновский категорически утверждали, что они видели Чучмана Павла – «Бенито» в 1945-1946 годах был в Бусском районном формировании «СБ» «Чорноты» и в этот период он вел активную антисоветскую деятельность.

Свидетель Чучман Павлина категорически утверждала, что в хозяйстве ее отца Яськива Данила никогда не было бункера и Чучман Павел в их хозяйстве не прятался.

Лось Йосиф и Бойко Ева, допрошены как свидетели в судебном заседании также утверждали, что в их хозяйствах Чучман Павел никогда не прятался.

При таких обстоятельствах суд считает доказанным бандитскую деятельность подсудимого Чучмана Павла в составе Буского районного формирования «СБ» «Черноты» в период 1945-1946 годов.

Летом 1946 года. Чучман Павел, прячась от органов Советской власти, получил фиктивные документы на имя Червинского, выехал по этих документах в с. Гарбузов Залещицкого района Тернопольской области, где проживал с этими документами до разоблачения органами Советской власти.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в совершении преступных действий.

Виновность подсудимого Чучмана Павла по этому эпизоду обвинения утверждается присоединенным к материалам дела документами на имя Червинского П.И. (том 23, л. д. 83).

Судебная коллегия считает, что предъявленное Чучману Павлу и Чучману Степану обвинение в том, что 19 августа 1945 года они принимали участие в бандитском нападении на с. Чучманы Заболотные Буского района Львовской области, где бандитами были убиты восемь советских граждан, а имущество убитых было разграблено, в судебном заседании доказано не было.

Подсудимые Чучман Павел и Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, виновными себя не признали.

Показания по этому эпизоду допрошенных в судебном заседании свидетелей Кошеля Изидора и Смаги не убедительные, потому судебная коллегия считает этот эпизод исключить из обвинения Чучмана Павла и Чучмана Степана за недоказанностью участия подсудимых в совершении этого преступления.

Судебная коллегия считает также, что предъявленное подсудимым Морозу и Чучману Степану обвинение в том, что 20 февраля 1946 года они совершили ограбление в г. Львове гражданина Петрова с целью приобретения документов для легализации бандитов также подлежит исключению из обвинения Мороза и Чучмана Степана, поскольку в судебном заседании не было собрано доказательств, что эти преступные действия были совершены ими с целью приобретения документов потерпевшего Петрова для легализации других бандитов.

Подсудимые Мороз и Чучман Степан объяснили в судебном заседании, что они, пребывая в нетрезвом состоянии, совершили ограбление Петрова с целью овладения его личным имуществом.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Петров также подтвердил, что подсудимые имели целью овладеть его личным имуществом.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия считает необходимым извлечь этот эпизод из обвинения подсудимых Мороза и Чучмана Степана и закрыть его переводом по окончанию сроков давности.

Анализируя всю совокупность приведенных доказательств по делу, Судебная коллегия считает полностью доказанным, что подсудимый Олейник с мая 1944 года к осени 1945 года, находясь в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН, вел активную борьбу против Советской власти, принимал непосредственное участие в вооруженных нападениях на города и другие населенные пункты Львовской области, в совершении террористических актов над советскими гражданами и ограблении имущества убитых. Участие в антисоветской бандитской организации и террористические акты над советскими гражданами были совершены подсудимым Олейником с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Судебная коллегия считает доказанным, что подсудимый Мороз, предав Родину в апреле 1944 года, находился в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН до августа 1945 года, вел активную борьбу против Советской власти, принимал участие в убийствах советских граждан, военнослужащих и мирных граждан и грабил имущество убитых. Даже выйдя с повинной, продолжал свою антисоветскую деятельность, помогая бандитам легализоваться по фиктивным документам. Эти преступные действия были совершены подсудимым Морозом с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Судебная коллегия считает доказанным, что подсудимый Чучман Павел, предав Родину в августе 1943 года, служил в украинской националистической полиции, а с апреля 1944 года по 1946 год находился сначала в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН, а позже в составе районного бандформирования «СБ», вел активную борьбу против Советской власти, принимал участие в убийствах советских граждан, и грабил имущество убитых. Эти преступные действия были совершены подсудимым Чучманом Павлом с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Подсудимые Олейник, Чучман Степан и Поцелуйко, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, свою вину полностью в совершении этих преступных действий признали, а именно легализации по фиктивным документам в г. Львове.

Виновность подсудимых Мороза, Олейника, Чучмана Степана и Поцелуйко в совершении этих преступных действий утверждается также показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей Смаги, Сусабовской, Костюка.

В 1945-1946 годах подсудимый Чучман оставив формирование «СБ» краевого провода ОУН «Клея», находился в Бусском формировании «СБ» бандита Дижака Ивана – «Чорноты» и вместе с бандитами этого формирования продолжал антисоветскую бандитскую деятельность на территории Буского района Львовской области.

Подсудимый Чучман Павел вместе с другими бандитами из Буского районного формирования «СБ» «Чорноты» принимал участие в нападении на села Вербляны и Гумныско Буского района Львовской области. Во время этих нападений был разгромлен молочный пункт в с. Гумныско, а также сельские Советы депутатов трудящихся в этих селах.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, виновным себя не признал в совершении этих преступных действий и объяснил, что после того, когда в декабре 1944 года он заболел и оставил банду «Клея», то больше в составе банд и формирования «СБ»»Чорноти» он не действовал, а только, имея на вооружении автомат и пистолет, прятался в с. Чучманы Гумниские Буского района Львовской области в бункерах в Яськива Данила, потом в с Вербляны у Лося Йосифа и Бойко Евы.

Бандитская деятельность Чучмана Павла в составе районной банды «СБ» «Черноты» подтверждается личными показаниями самого Чучмана Павла, которые он давал как свидетель во время допросов по уголовным делам по обвинению Бедрия Г.В. и Чучмана П.С. (том 27, л.д. 134-137, 166-168).

Подсудимый Мороз в судебном заседании категорически утверждал, что в 1945 году он видел Чучмана Павла – «Бенито» с бандитами Буского районного формирования «СБ».

Подсудимый Чучман Степан объяснил в судебном заседании, что об участии Чучмана Павла в банде «Черноты» ему сообщил бандит «Посытный».[???]

Допрошенные в судебном заседании свидетели Смага, Петрив – Яськив, Кошель Изидор, Билык и Вороновский категорически утверждали, что они видели Чучмана Павла – «Бенито» в 1945-1946 годах в Бусском районном формировании «СБ» «Чорноты» и в этот период вел активную антисоветскую деятельность.

Свидетель Чучман Павлина категорически утверждала, что в хозяйстве ее отца Яськива Данила никогда не было бункера и Чучман Павел в их хозяйстве не прятался.

Лось Йосиф и Бойко Ева, допрошены как свидетели в судебном заседании также утверждали, что в их хозяйствах Чучман Павел никогда не прятался.

При таких обстоятельствах суд считает доказанным бандитскую деятельность подсудимого Чучмана Павла в составе Буского районного формирования «СБ» «Черноты» в период 1945-1946 годов.

Летом 1946 года. Чучман Павел, прячась от органов Советской власти, получил фиктивные документы на имя Червинского, выехал по этих документах в с. Гарбузов Залещицкого района Тернопольской области, где проживал по этих документах до разоблачения органами Советской власти.

Подсудимый Чучман Павел, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, признал себя виновным полностью в совершении преступных действий.

Виновность подсудимого Чучмана Павла по этому эпизоду обвинения утверждается присоединенным к материалам дела документами на имя Червинского П.И. (том 23, л. д. 83).

Судебная коллегия считает, что предъявленное Чучману Павлу и Чучману Степану обвинение в том, что 19 августа 1945 года они принимали участие в бандитском нападении на с. Чучманы Заболотные Буского района Львовской области, где бандитами были убиты восемь советских граждан, а имущество убитых было разграблено, в судебном заседании доказано не было.

Подсудимые Чучман Павел и Чучман Степан, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, виновными себя не признали.

Показания по этому эпизоду допрошенных в судебном заседании свидетелей Кошеля Изидора и Смаги не убедительные, потому судебная коллегия считает этот эпизод исключить из обвинения Чучмана Павла и Чучмана Степана за недоказанностью участия подсудимых в совершении этого преступления.

Судебная коллегия считает также, что предъявленное подсудимым Морозу и Чучману Степану обвинение в том, что 20 февраля 1946 года они совершили ограбление в г. Львове гражданина Петрова с целью приобретения документов для легализации бандитов также подлежит исключению из обвинения Мороза и Чучмана Степана, поскольку в судебном заседании не было собрано доказательств, что эти преступные действия были совершены ими с целью приобретения документов потерпевшего Петрова для легализации других бандитов.

Подсудимые Мороз и Чучман Степан объяснили в судебном заседании, что они, пребывая в нетрезвом состоянии, совершили ограбление Петрова с целью овладения его личным имуществом.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Петров также подтвердил, что подсудимые имели целью овладеть его личным имуществом.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия считает необходимым извлечь этот эпизод из обвинения подсудимых Мороза и Чучмана Степана и закрыть его переводом по окончанию сроков давности.

Анализируя всю совокупность приведенных доказательств по делу, Судебная коллегия считает полностью доказанным, что подсудимый Олейник с мая 1944 года до осени 1945 года, находясь в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН, вел активную борьбу против Советской власти, принимал непосредственное участие в вооруженных нападениях на города и другие населенные пункты Львовской области, в совершении террористических актов над советскими гражданами и ограблении имущества убитых. Участие в антисоветской бандитской организации и террористические акты над советскими гражданами были совершены подсудимым Олейником с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Судебная коллегия считает доказанным, что подсудимый Мороз, предав Родину в апреле 1944 года, находился в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН до августа 1945 года, вел активную борьбу против Советской власти, принимал участие в убийствах советских граждан, военнослужащих и мирных граждан и грабил имущество убитых. Даже выйдя с повинной, продолжал свою антисоветскую деятельность, помогая бандитам легализоваться по фиктивным документам. Эти преступные действия были совершены подсудимым Морозом с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Судебная коллегия считает доказанным, что подсудимый Чучман Павел, предав Родину в августе 1943 года, служил в украинской националистической полиции, а с апреля 1944 года по 1946 год находился сначала в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН, а позже в составе районного бандформирования «СБ», вел активную борьбу против Советской власти, принимал участие в убийствах советских граждан и грабил имущество убитых. Эти преступные действия были совершены подсудимым Чучманом Павлом с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Судебная коллегия считает доказанным, что подсудимый Чучман Степан, предав Родину, весной 1943 года пребывал сначала в антисоветской молодежной организации украинских националистов, а с января 1944 года в бандах УПА, а с мая 1944 года – в составе формирования «СБ» краевого провода ОУН до конца 1945 года, вел активную борьбу против Советской власти, принимал участие в убийствах советских граждан, и грабил имущество убитых. Эти преступные действия были совершены подсудимым Чучманом Степаном с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Судебная коллегия считает доказанным, что подсудимый Поцелуйко, предав Родину в начале 1942 года, выполняя сначала поручения бандитов ОУН, с лета 1944 года до конца 1945 года находился в Яблунивской ячейке банды ОУН, вел активную борьбу против Советской власти, принимал участие в убийствах советских граждан и грабил имущество убитых. Эти преступные действия были совершены подсудимым Поцелуйко с прямым антисоветским умыслом и имели целью подрыв и ослабление Советской власти.

Действия подсудимого Олейника правильно квалифицированы по части 1 ст. 56 и по ст.64 УК УССР.

Действия подсудимых Мороза, Чучмана Павла, Чучмана Степана и Поцелуйко правильно квалифицированы по части 1 ст. 56 и по ст.64 УК УССР.

Соответственно со ст. 48 УК УССР, не смотря на то, что со времени совершения преступления подсудимым Олейником, Морозом, Чучманом Павлом, Чучманом Степаном и Поцелуйко прошло почти двадцать пять лет, суд не находит возможным привлечь этих лиц к уголовной ответственности, через совершение ими тяжких, особо опасных государственных преступлений. По закону к этим лицам сейчас не может быть применен смертный приговор, который заменяется лишением свободы.

Избирая подсудимым меру наказания, Судебная коллегия учла исключительную тяжесть совершенных ими преступлений, роль каждого из них в совершении этих преступлений, а также данные о личности каждого из подсудимых.

Судебная коллегия учла искреннее раскаяние и содействие в раскрытии преступлений со стороны подсудимого Мороза.

При определении вида содержания подсудимых, Судебная коллегия установила, что каждый из них совершил ряд тяжких, особо опасных государственных преступлений.

На основании приведенного, руководствуясь ст. ст. 323. 324 Судебная коллегия в уголовных делах Львовского суда

П р и г о в о р и л а:

Олейника Владимира Федоровича признать виновным и избрать наказание по ст.64 и по части 1 ст. 58 УК УССР – пятнадцать лет лишения свободы в исправительно – трудовых колониях строгого режима с конфискацией всего лично принадлежащего подсудимому имущества с высылкой в отдаленные места Советского Союза сроком на пять лет;

Мороза Андрея Петровича признать виновным и избрать наказание по ст.64 и по части 1 ст. 56 УК УССР – тринадцать лет лишения свободы в исправительно – трудовых колониях строгого режима с конфискацией всего лично принадлежащего подсудимому имущества без выселения;

Чучмана Павла Захаровича признать виновным и избрать наказание по ст.64 и по части 1 ст. 58 УК УССР – пятнадцать лет лишения свободы в исправительно – трудовых колониях строгого режима с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества с высылкой в отдаленные места Советского Союза сроком на три года;

Чучмана Степана Ивановича признать виновным и избрать наказание по ст.64 и по части 1 ст. 56 УК УССР – пятнадцать лет лишения свободы в исправительно – трудовых колониях строгого режима с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества без выселения;

Поцелуйко Леонтия Константиновича признать виновным и избрать наказание по ст.64 и по части 1 ст. 56 УК УССР – четырнадцать лет лишения свободы в исправительно – трудовых колониях строгого режима с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества без выселения.

Давность привлечения к уголовной ответственности этих осужденных не применять.

Меру пресечения относительно осужденных Олейника В. Ф., Мороза А. П., Чучмана П. З., Чучмана С. И. и Поцелуйко Л. К.- оставить прежней – содержание под стражей.

Срок отбывания наказания с учетом предыдущего заключения считать: Олейнику и Чучману С.И - с 5 апреля 1968 года, Морозу – с 8 апреля 1968 года, Чучману П.З – с 23 мая 1968 года, Поцелуйко – с 30 июля 1968 года.

В срок отбывания наказания засчитать осужденным пребывание в заключении за предыдущими наказаниями, которые сейчас отменены в связи с вновь открывшимися обстоятельствами:

осужденному Олейнику – с 23 февраля 1948 года по 1 июля 1956 года;

осужденному Морозу – с 20 февраля 1946 года по 10 апреля 1953 года;

осужденному Чучману П.З. – с 2 августа 1947 года по 5 июля 1956 года;

осужденному Чучману С.И. – с 20 февраля 1946 года по 4 июля 1956 года;

осужденному Поцелуйко – с 1 апреля 1946 года по 14 сентября 1956 года.

Судебные издержки на общую сумму 2058 руб. 46 коп. наложить на всех осужденных в равных частях и стянуть с каждого осужденного по этому делу в пользу государства судебные издержки по 411 руб. 69 коп.

Вещественные доказательства оставить при деле.

Возвратить на покрытие судебных издержек денежный вклад на имя Олейника в сберегательной кассе г. Радехова на сумму 21 руб. 67 коп. и денежный вклад на имя Поцелуйко в сберегательной кассе в г. Воркуте на сумму 140 руб. (постановление о наложении ареста на денежный вклад от 12 ноября 1968 года – том 15, л. д. 20, описание имущества, на которое наложен арест от 30 июля 1968 года – том 30, л. д. 23).

Приговор может быть обжалован и опротестован к Судебной коллегии в уголовных делах Верховного Суда Украинской СССР на протяжении семи суток со дня его оглашения, а осужденными Олейником В. Ф., Морозом А. П., Чучманом П. З., Чучманом С. И. и Поцелуйко Л. К. – в тот же срок со дня вручения каждому копии приговора.

Председательствующий – КРЮЧКОВ – ДВОРЕЦКИЙ Е. И.

Народные заседатели: БУТЕНКО М. А.,

БЕЛОВ К. М.

С оригиналом верно:

ЧЛЕН ЛЬВОВСКОГО ОБЛАСТНОГО

СУДА подпись (КРЮЧКОВ – ДВОРЕЦКИЙ)

Зак. 157

Тир. 40