**Szanowni Państwo!**

Witam wszystkich pamiętających o ofierze krwi poniesionej przez naszych przodków.

Witam przede wszystkim Rodziny osób, które straciły życie w związku   
z wydarzeniami lat 1939-1945.

Spotykamy się przed Rogozińskim Martyrologium po raz czwarty w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – w rocznicę bestialskiej napaści III Rzeszy Niemieckiej na Polskę.

Wkrótce - 17 września minie 80. rocznica równie bestialskiego i podstępnego ataku na Rzeczpospolitą dokonanego przez Związek Sowiecki.

Niemcy skoncentrowali przeciwko Polsce milion osiemset tysięcy żołnierzy, Słowacja wystawiła Armię Polową i lotnictwo. Polska zmobilizowała około miliona żołnierzy, 880 czołgów, 400 samolotów i 4300 dział.

1 września 1939 o godz. 4.45, bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji, wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji. Atak był wspomagany zorganizowanymi nalotami bombowymi na większość miast polskich, węzłów kolejowych i osiedli fabrycznych.

Wybuch wojny wywołał panikę wśród mieszkańców Rogoźna. Ewakuowano posterunek Policji, wyjeżdżały rodziny kolejarzy (około 200 osób). Wojsko wysadzało mosty oraz inne obiekty strategiczne. 2 września 1939 r. do Rogoźna dotarła ludność uciekająca z pogranicza. Rogoźnianie masowo opuszczali swe domostwa i kierowali się na wschód – w stronę Gniezna. W trakcie tzw. „ucieczki” wiele osób poniosło śmierć. Dwie rogozińskie kompanie Obrony Narodowej organizowały obronę na linii Studzieniec-Boguniewo. 3 września 1939 r. otrzymały rozkaz odwrotu i opuściły miasto, kierując się na Warszawę. Uczestniczyły w walkach pod Izbicą Kujawską, Piotrkowem i Radziejowem Kujawskim oraz w rejonie Kutna i Iłowa. Otoczeni przez Niemców dostali się do niewoli. Do okolicznych wiosek wiadomości nie docierały szybko. O wybuchu wojny dowiadywano się często z dwudniowym opóźnieniem. 6 września do Rogoźna wkroczyły oddziały Wehrmachtu. Rozpoczęła się okupacja niemiecka znaczona terrorem i eksterminacją miejscowej ludności. O skali start osobowych świadczy statystyka. Liczba mieszkańców Rogoźna zmniejszyła się w 1945 r. o 2 tysiące osób w stosunku do okresu międzywojennego.

Co możemy zrobić dla zachowania pamięci o Tamtych Latach, a przede wszystkim o przeżyciach ludzi podczas wojny i okupacji?

Gromadzić pamiątki dotyczące osób, które straciły życie, ale też zbierać wspomnienia osób pamiętających wydarzenia z lat 1939-1945. Takich osób jest coraz mniej i nieuchronnie odchodzą.

Możemy też przede wszystkim przekazywać wiedzę historyczną młodym ludziom. Dla zachowania pamięci powstało miejsce, przed którym się znajdujemy.

Projekt Rogozińskie Martyrologium został zapoczątkowany 4 września 2016 r. umieszczeniem dwóch tablic – jednej z nazwiskami osób pochowanych w tym miejscu (we wspólnej mogile) i drugiej - upamiętniającej 13 osób, które poniosły śmierć w latach II wojny światowej, a nie mają grobu.

10 grudnia 2017 r. odsłonięto dwie tablice upamiętniające 20 ofiar z terenu naszej gminy.

2 września 2018 r. umieszczono 20 nazwisk na dwóch kolejnych tablicach.

W miejscu noszącym nazwę Rogozińskie Martyrologium uczczono pamięć **79 osób**.

Rodziny mają teraz takie miejsce, na którym mogą złożyć kwiaty, zapalić znicze oraz wspomnieć swoich bliskich.

**Miejsce zbiorowego grobu ofiar terroru hitlerowskiego na rogozińskim cmentarzu zapoczątkowało „Martyrologium ofiar terroru hitlerowskiego   
i stalinowskiego Gminy Rogoźno 1939-1945”, które upamiętnia wszystkie osoby pozbawione życia w tym okresie.**

Przypomnę, że informacje o projekcie znajdują się w zakładce Rogozińskie Martyrologium na stronie internetowej Rogoźna. Umieszczono tam listę ofiar - osób związanych z Gminą Rogoźno, które straciły życie w związku z wojną i okupacją.

Znajdują się na niej:  
- żołnierze wojny obronnej 1939 r. (w tym walczący w bitwie nad Bzurą),   
- osoby zabite przez Niemców we wrześniu 1939 r. na terenie Rogoźna – (m.in. „stara plaża”, Olszyna),  
- osoby zabite na terenie Gminy (Boguniewo, Budziszewko, Gościejewo, Międzylesie, Nienawiszcz, Studzieniec),  
- osoby zabite w trakcie „ucieczki” w stronę Gniezna i Kłecka (Bielawy, Podlesie Kościelne, Żydowo, Obora) lub po powrocie do miejsca zamieszkania,   
- osoby, które poniosły śmierć podczas wysiedlenia do Sokołowa Podlaskiego  
- osoby zmarłe w obozach koncentracyjnych i zagłady,   
- w obozach jenieckich,   
- w obozie karno-śledczym w Żabikowie,   
- w Forcie VII w Poznaniu,   
- straceni w poznańskim więzieniu przy ul. Młyńskiej,   
- zmarli w więzieniu we Wronkach,   
- straceni w Lasach Kobylnickich oraz Lasach Rożnowickich – miejscu największej w Wielkopolsce kaźni Polaków  
- zmarli na robotach przymusowych   
- a także ci, którzy zginęli w obozach pracy przymusowej w Niemczech w trakcie alianckich nalotów.

Na liście ofiar znajdziemy także ofiary ludobójczych mordów Sowietów – w Katyniu, Starobielsku i Twerze   
- oraz ofiary żołnierzy Armii Czerwonej z 1945 r.

Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, którzy polegli w 1945 r. również znajdują się na wspomnianej liście.

Wykaz obozów koncentracyjnych, w których stracili życie mieszkańcy naszej gminy obejmuje: Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Gross-Rosen, Gusen, Oranienburg, Majdanek, Mauthausen, Nordhausen, Sachsenhausen, Stutthof.

Śmierć spotkała dawnych mieszkańców Rogoźna m.in. w Czechach, we Francji, w Rumunii.

**Oto lista ofiar terroru niemieckiego i sowieckiego Gminy Rogoźno 1939-1945:**

**Uczcijmy chwilą ciszy Ich pamięć!**

Lista obejmuje prawie 200 nazwisk i z pewnością jest niepełna. Wiele osób zaginęło bez wieści, w stosunku do wielu nie ma dokumentów potwierdzających ich losy, a szczególnie kres życia. Jeśli rodzina nie wystąpiła o wydanie aktu zgonu, nie ma informacji o śmierci danej osoby. Do ustalenia pozostają też nazwiska kilkudziesięciu mieszkańców Rogoźna narodowości żydowskiej.

Trwają prace nad publikacją zawierającą życiorysy wszystkich poległych, zmarłych i pomordowanych. Zgromadzony materiał stanie się podstawą edukacji historycznej i regionalnej młodego pokolenia.

Gdzie dziewczęta z tamtych lat -  
jak te kwiaty?  
Gdzie dziewczęta z tamtych lat -  
czas zatarł ślad.

Gdzie są chłopcy z tamtych lat -  
dzielne chwaty?  
Gdzie są chłopcy z tamtych lat -  
czas zatarł ślad.

**Czy czas zatarł ślad?**

Od nas zależy, żeby czas nie zatarł śladu życia i działania pokolenia 1939-1945.

Miejsce, przed którym się znajdujemy, jest trwałym pomnikiem społeczeństwa Gminy Rogoźno przypominającym ofiarę krwi jego dawnych mieszkańców.

Cześć Pamięci Ofiar II wojny światowej!

Dziękuję za uwagę!