AGRESIJA
NA
BOSNU I HERCEGOVINU
SJEVEROISTOČNA BOSNA
AGRESIJA NA BOSNU I HERCEGOVINU
...svima onima koji prvi prepoznaje nadolazeću opasnost - agresiju na Bosnu i Hercegovaninu, stadoše u redove za pripremu i odbranu, dadeže živote i odbrane je...
PREDGOVOR

Autor ove knjige, Vahid Karavelić, kome sam bio predsjednik komisije za odboru magistskog rada na temu "POLITIČKO-VOJNE PRIPREME AGRESIJE NA BOSNU I HERCEGOVINU I NJENO IZVODENJE NA PROSTORU SJEVEROISTOČNE BOSNE", uspio je uz istovremenu znatu doradu i dopunu magistskog rada novim sadržajima, napisati izuzetno značajan rad sa veoma bogatim historijskim sadržajem, koji je potkrijepljen nemoćnom izvornih dokumenata.


Velikosrpski nacionalistički državno-politički voh u Beogradu izvršio je sve pripreme za uspješno izvođenje agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Autor, pored otišlog, potvrduje stanovišta da je Srpska demokratska stranka BiH bila kolaboracionistički organ velikosrpskog agresora, odnosno u funkciji realizacije velikodržavnog projekta beogradskog režima u formiranju "Velike Srbije". Napad na Republiku Bosnu i Hercegovinu, uključujući i sjeveroistočnu Bosnu, bio je čin klasične agresije, prema njenom određenju u Resoluciji UN 3344, od 14. decembra.
Osnovne izvođenje društvenih i političkih promjena u SFRJ autor

1874, kao "upotreba oružane sile od strane neke države (...) protev neke druge države".

Osnovnici izvođenje društvenih i političkih promjena u SFRJ autor

1874, kao "upotreba oružane sile od strane neke države (...) protev neke druge države".

Osnovnici izvođenje društvenih i političkih promjena u SFRJ autor

1874, kao "upotreba oružane sile od strane neke države (...) protev neke druge države".

Osnovnici izvođenje društvenih i političkih promjena u SFRJ autor

1874, kao "upotreba oružane sile od strane neke države (...) protev neke druge države".

Osnovnici izvođenje društvenih i političkih promjena u SFRJ autor

1874, kao "upotreba oružane sile od strane neke države (...) protev neke druge države".
Uvod

od agresije, te na kraju pripadnik Tertioralne održnice i Armije RBH1 in istovremeno sudionik hrbatog optora agresije na Republici BiH, smatra se komentarnim da piše o tomjemo na ovom načinu. Istovremeno, u knjizi se po prvi put objavljuju mnogi sadržaji i dokumenti koji će oputovati historiju Bosne i Hercegovine.

Ovom knjigom autor želi da se u najvećoj mogućoj mjeri razatomi interes i planov agresora u agresiji na RBH, posebno na prostoru sjeveroistočne Bosne, kao i procesa priprema za održnicu Republice BiH prve strane za uvođenje novih zaista o ciljima i taktikalnim planovima u regionu i operativnim oddeljima. "Sjeveroistočna Bosna" i "Hercegovina" su na sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebno Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a posebно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, a poseбно Patriotske l...

- invazija ili napad oružanim snagama neke države na područje druge države, ili svaka vojna okupacija, čak i provizorna, koja proizlazi iz takve invazije ili napada, ili svakoj pripojenju područja ili dijela područja neke druge države izvršeno upotrebom sile;
- bombardiranje od strane oružanih snaga neke druge države na područje druge države ili upotreba bilo koje vrste oružja od strane neke druge države protiv područja druge države;
- blokada loka ili obala druge države od oružanih snaga neke druge države;
- napad na kopnene, pomorske ili zračne vojne snage ili na mornaricu i civilino zrakoplovstvo;
- upotreba oružanih snaga koje su sa kemikali sa područja druge države uz pristanka države prijema, ili bez tog pristanka, ili svaka produžavanje njegovog pristanka u ranom isteku sporazuma;
- postupak neke države kojim dopušta da njeno područje, koje je stavlja na raspolaganje nekoj državi, na druga država koristi za izvršenje čina agresije protiv neke treće države;
- upucivanje od strane ili u ime neke države oružanim odredila ili skupina dobrovoljaca ili plaćenika koji preduzimaju protiv neke druge države oružane radnje takve osobnosti da se izvedu i da u većem mjerama sa većem neslužbenim slučajevima.

Osim ovih akata, Vijeće sigurnosti UN može i druge akte označiti činom agresije i narediti preduzimanje određenih prilika mjera radi suzbijanja agresije i zaštite žive.
Pa izvješću agresije na jednu zemlju, žrtva agresije ima pravo na
izravnu odbranu, odnosno samouodbranu, a Ujedinjene nacije bi trebale
povjerjavati i mjere kolektivne odbrane. Samouodbrana predznakova
mjere i radije, ukupno naoružanu borbu koju poduzimaju jedna država sa
svojim ljude i materijalnim potencijalom, u cilju odbrane od agresora.
Kollektivna odbrana, ustvari, predstavlja kolektivnu sigurnost koja u širem
smislu znači organizovati otpor međunarodne zajednice svim pokušajima
nužnjaštanja sigurnosti i mira u svijetu. Uslao kolektivne sigurnosti je da
podrži svoje lične interese širim i općim interesima međunarodne
zajednice. U praksi, često ne dolazi do toga, upravo zbog
nespojnosti pojedinačnih zemalja ili saveza (alijsan) da podrže svoje
interese principima i propisima međunarodne zajednice.

Činjenicama u ovoj knjizi potvrđuje se da je napad na Republiku BiH
pa i sjeverne Bosnu 1992. bio čin ključne agresije na države Bosne i Hercegovine od strane Srbije i Crne Gore (SRJ), uz upotrebu
Jugoslovenske narodne armije, MUP-a i dobrovoljačkih snaga sa istoka,
pogonskog potomstva potkolonijama i pa kolaborirajučim snagama bosanskih
Srbina organizaciji Srpske demokratske stranke BiH, a zatim i od Republike
Hrvatske sa zapada.

Država, prema jednom od brojnih teorijskih definicija, predstavlja osnovni
i najvažniji oblik političkog organizovanja svakog klasnog društva. Postoji
razumljivo da bosanskohercegovački naroda nema bez države Bosne i Hercegovine,
koja predstavlja uslov za osnovu samo nacionalnih interesa, nego i
ličeg opstanka bosanskih državac. To je u stvari, i osnovni razlog zašto je kroz
majstoru Bosne i Hercegovine Bosnićima država značila okvir za izgradnju
nacionalnog i političkog subjektiviteta.

Od srednjeg vijeka, kada je bila na vrhuncu svoje moći i državnosti u
svojoj dosadašnjoj historiji, Bosna i Hercegovina je prošla kroz brojna
i teška iskakanja. Na kraju mnaškog ranog srednjeg vijeka, na periferiji tada
slavnog sukoba Rim i Bizanta, definitivnog raskola hrišćanstva (1054)
naše veće užasivanski države, među kojima se pojavljuje i Bosna sa
svom sataradinom-banzinima između dolapose stornenijiji Biški Nard

se nazivaju Bosnjakima. Sinovima Bosjni i Bosnac nastali su kasnije u
16. i 17. vijeku, kada nastaje i jezik Bosansko i pismo Bosanske. Bosnjak
i Bosna i dalje ostala nezahvalna međusobnim udaljavanjem katoličanstva
i pravoslavlja, što je naguran konflikt multireligijnog, multikulturnog
pa i multijzmuja u svijetu Bosne. Bosnioci te bore saracene
bili su prapredaje Bosanske crkve, kroz koju i Islama. Svakako, od tada pa
do danas je o tome ugrožavanje Bosne i bosanskog bića. Petjekovsko
postojanje nezavisne bosanske države karakterizira duži period stabilnosti,
sa povremenim krajčkim ili dužim periodima rječne ozbiljnosti ugroženosti.

Naime, Bosna je 1463. izgubila svoju državnost nakon duge
srednjovjekovne državnosti na čelu sa Kulinom banom, Stupanom
Kotrom, Kraljem Tvrckim i drugima. Na izlasku Osmanlina carstva Bosna pokušava postizati svoj autonomiji (nezavisnosti),
međutim, Husein-kapetan Gudaševići i drugi u tome se ne upućuju, a
odlučkama Bečkog kongresa 1878. nezavisnosti Bosne, tada već Bosne i
Hercegovine, odluče se do daljnjeg. Tek nakon 480 godina. 1943. Bosna i
Hercegovina je svoju državnost obnovila, a 1992. to je uvrstiva, samim tim
što je postala suverena, nezavisna i međunarodno priznata država.

Činjenica je da se socijalizam, kao politički i društveni sistem, krajem
prošlog stoljeća počeo raspadati, načinjući na tijeku Europe Socialistička
Federativna Republika Jugoslavija (SFJ), a shodno historijskoj generi
svoga nastanka, našla se na velikoj koluši. Odlaskom Tita, kao ključne
kollektivne "figure" sa političke scenc, srpski politički vrh pokušava
ostvariti dominaciju na jugoslovenskim prostorima. Stvaranjem dublje
političko-ekonomske krize u SFJ, počinju radikalne promjene koje se
RBH kao države, Bošnjaci kao jedan od njena tri naroda bilo bi dijelom assimiliran, dijelom protjeran, dijelom pobijen, a na kraju u konačnom i finičkom i biološkom unijem. Prostor sjeveroistočne Bosne, kao najnašeniji dio RBH, sa bošnjačkim stanovništvom, trebao je nestati, zbiti ga u mafe rezerve koje bi se vezomnom "istropolj kao sniježno u ledenom".

U ostvarenju plana agresije, a prevenljivo u teritorijalnom širenju, sjeveroistočna Bosna je za agresora bila veoma značajna sa političko-vognim aspektima iz više razloga, a posebno su važna utvrda iz Biha prema centralnom dijelu BiH i Hrvatskom vode preko njene teritorije. Realizovanja monstrosnog, agresorskog vojnog plana RAM bila je vezana na oslobađanje teritorija sjeveroistočne Bosne i eliminiranje hrpskog stanovništva na tom prostoru.


Kad je u pitanju međunarodna zajednica, bitno je istaći da Bosni i Hercegovini, kao žrtvi agresije, 1992. nije omogućena samoobranila, niti...
Napraviti, ona to nije uradila ni do kraja rata, ni osam godina nakon rata, ostavila je mogućnost onima koji su Republički BiH radijali o glavi, koji su je napadali; da ima iako je u Republički BiH bio _gradski rat._


Napomena: Primjerice, pravna i politička situacija na Kosovu i u Hercegovini je bila u većoj meri odgovorna za podršku svojim vlastima i međunarodnom zajednicu. Ova situacija je također utjecala na političku stanju u BiH, gdje se stvarala nova politička omiljena i politička činjenica.

---

10._Gradski rat_ – uručana bošnjačkim grupama, državnim čhindinama ili drugim antagonističkim onima smeru da bi to zraktalo i to je stvarnog bošnjačkog naroda.
Poglavlje I

DRUŠTVENE I POLITIČKE
PROMJENE U SFRJ
Nastanak i razvoj jugoslovenske države


Svakom od tih naroda pripadala je jedna od republika, osim SR Bosne Hercegovine i SR Hrvatske koje su bile službeno višenacionalne (BiH-Muslimani, Srb, Hr. i Hrv. Hrvatska-Hrvati i Srbi). Ustavom SRBiH garantovala se ravnopravnost i suverenost svih njenih naroda, kao i drugih naroda i narodnosti koji u njoj žive. 

Svim narodima i narodnostima u SFRJ, po njenom Ustavu, garantovala su se i osiguravala puna prava i ravnopravnost u političkim, ekonomskim i kulturnim pogledom Međutim, to je bilo samo deklaracija. Name u doba Kraljevine SBH, a zatim Kraljevina Jugoslavije, osim Srb, Hrvatsa i Slovenaca u toj su Jugoslovij svi drugi narodi bili samo kao vjeske ili neke druge društvene zajednice, bez ikakvih prava u stvarnosti. Srpski i hrvatski nacionalizmi su već i tada bile veoma izraženi, što ilustruje činjenica da su i srpska i hrvatska politika ignorisale postojeće Bosne i Hercegovine, kao i većeg dijela njenog stanovništva, jednog naroda koji se izjašnjavao kao Muslimani. Ize ove činjenice proizlazi da je u vrijeme te Jugoslavije Bosna i Hercegovina bila osnovni kohezija, ali istovremeno i destabilizirajući faktor. "kolac" koga je želio i istak, a koji su i velikosrpska, unitaristočko-ekspansionistička politika, kao i velikohrvatska nacionalistička - hladništva politika zaljev prigrali za sebe, kako bi napravili "Veliku Srbiju" odnosno "Veliku Hrvatsku". Koliko je Srbina i Hrvatica u toj Jugoslaviji bila stara, najviše iskustvo Sporazum Cvetković - Maček od 26. augusta 1939. koji je imao za cilj formiranje banovina, a time i nestanak Bosne i Hercegovine. Ovim sporazumom su Muslimani - Bošnjaci bili potpuno zanemarjeni, kao da nisu i nisu postojali. O njima su trebali odlučivati srpski i hrvatski nacionalisti.
Ovaj spisak nije gledao na interese ostalih u tom državi, već je kao isključivo na zadacljenje velikosrpskih i velikohrvatskih ambicija. Za svoja vrijeme postojala Krajevne Jugoslavije ugnjetavanja su svi oni koji nisu prihvatili jedno od njena mn manjosti. Bosni i Hercegovina se mora boriti za svoj stanak, za svoje mjesto i u novoj Jugoslaviji (FNRJ-SFRJ).

Postoje totalitarni sustavi u starijim Jugoslavijama, koja je nametnula i spovijedala srpski politikat, u novoj Jugoslaviji postoji I svjetskog rata, stvoreno novi društveno-politički sistem. Riječ je o socijalističkom sustavu sa demokratskim centralizacijom umjet koji su, kao larenina opasnost, posterior velikosrpske i velikohrvatske aspiracije.

Komunistički uloge Bosne i Hercegovine iz perioda između dvije svjetske rata - perioda 1991.-1995., podudara se nekoliko veoma bitnih histotičkih činjenica. Naime, i ističući i zapamćen susjed željeli su po svako vrijeme prići što veće dio Bosne i Hercegovine, a za tim prijavljeni i uništiti u BIH sve što nije srpsko. Uglašta nacije srpske nacionalne politike, odnosno, s to nije hrvatsko, iz ugla hrvatske nacionalne politike.


Na čelu SFRJ bilo je Predsjedništvo kao kolektivno tijelo, koje je predstavljalo državu u zemlji i inostranstvu i vešta druga Ustavom SFRJ i saveznim zakonima utvrđena prava i dužnosti. SFRJ je imala jednopravni socijalistički sustav, a za socijalističku izgradnju i razvoj samoupravljanja i socijalističke demokratije u Jugoslaviji, zadatak su gotovo točno definirani i organizirani u društveno-političke organizacije na čelu kojih je bio Savez komunisti Jugoslavije (SKJ) kao idejna avangarda radničke klase, odnosno toga socijalističkog samoupravnog sistema.

24 Norman Cigan, nar. djelo, str. 67-76: Mijo Đurđević, nar. djelo, str. 57.
Pored srpskog nacionalizma i njihovog unitarističkog ekspanzionizma, kao i hrvatskog nacionalizma i fašizma, kao ključnih kočnica u razvoju jugoslavenske države postojala je i druga kočnica, a to je sam federalistički sistem, odnosno federализam. Za federализам Zvonko Loretić u knjiži NAČELA FEDERALIZMA VISENACIONALNE DRŽAVE kaže: "Načelo jedinstva je preminulo načelo utoliko ukoliko nije rezultat prinude." U ovom slučaju prinude se stavlja u kontekst srpskog nacionalizma, unitarizma i ekspanzionizma i hrvatskog federalizma.

Dislokacija SFRJ okončava se 27. aprila 1992., momentom stvaranja i nastajanja nove, treće, Jugoslavije – Savezne Republike Jugoslavije – SRJ od Srbije i Crne Gore, preostalih republika iz SFRJ.

Ta nova SRJ sa svojim nacionalističkim političkim rukovodstvom na čelu sa Slobodanom Miloševićem, preko JNA, a kasnije VI, u sudjelovanju sa kolaboracionistima (bosanskohercegovačkim Srbinima), izvršava da je četverogodišnju agresiju na BiH od 1992. - 1995. SFRJ kao država je nastala nepravedno i neprirodno, zbog toga što je bio cilj da se posluži autoritetom i vrijednostima SFRJ i da tako stvoriti savez srpskih zemalja odnosno "Veliku Srbiju". Pošto nova SRJ nije ostvarila postavljeni cilj na prostoru bivše SFRJ, ubrzo je moral na i nestali Skupštini SRJ se već februara 2003. isključila novu državu zajednicu - državu Srbije i Crne Gore, a SRJ je trajnom ukinuta.
Erozija jugoslovenskih nacionalnih odnosa

Ukupni društveni i politički poremećaji u SFRJ kulminirali su u periodu 1990. - 1992., pred agresiju na BiH. Radi sveobuhvatnijeg sagledavanja procesa u navedenom periodu, bitno je istaći u čemu su se ogledali društveni i politički poremećaji u SFRJ u posthrvatskom periodu do 1990.

Prvo, neposredno nakon smrti Josipa Broza Tita, maja 1980., veoma brzo dolazi do budenja srpskog nacionalizma s čim jednovremeno ide i njihova težnja za unitarizmom i ekspanzionizmom, s ciljem ostvarenja srpske dominacije na prostoru SFRJ, kao i ispravljanja, tobože, velikih grešaka koje su učinjene prema srpskom narodu u SFRJ od strane Tita i njegovog režima.


30 Rad Đurđević, OD SMRTI TITA DO SMRTI JUGOSLAVIJE, ZDK, Sarajevo 1979., str. 85 i 327
31 Međunarodni kritički sud za bivše Jugoslaviju, Maj, Otpuštena protiv Slobodana Miloševića, strelac bi i 15.08.71 od 24. maja 1996.
primjerica. Ovo je upravo pokazatelj koliko je Slobodan Milošević jedino govorio, a sasvim drago u praksi radio o čemu govor i Ivan Stambulić u svojoj knjizi PUT U BESPUĆE. 

Šesto, u "naubičkrajskoj revoluciji," ostavi našenu legalnu rukovodstva Vojvodine u Srbiji i rukovodstva Republike Crne Gore, u oktobru 1988. i januaru 1989 i


drugio, formiranje nacionalnih stranaka po republikama i prolazak na višestranacijem sistem,

treće, martovska sjednica Predsjedništva SFJ 1991,

četvrto, dogovori u Karadordevcu između predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i Hrvatske Franje Tuđmana o podjeli Bosne i Hercegovine, i na kraju


Ovo su bili ključni događaji u periodu pred agresiju koji su na kraju rezultirali potpunom erozijom jugoslovenskih nacionalnih odnosa.
delegacija Slovenije napustila je rad-Kongresa neći dan njezogovega rada u 22:30, da bi se u tome odmah slijedila i delegacija SK Hrvatske. Nakon toga SK Slovenije je objavilo da predikla sve veze sa SKJ, a zatim je predsjednik Srbije Slobodan Milošević, u ime SK Srbije, predložio da Kongres nastavi rad bez njih. Međutim, prijedlog je prokrio bez većine tako da je nastavak, 23. januara 1990. odgođen i više nikada nije nastavio sa radom. 44


Upravo zbog prenalagšenog nacionalnog osjećaja, kao i zbog odsustva većeg stepena demokratije na jugoslovenskom prostoru, a zbog stalne historijske težnje pojedinih "velikih nacija" da dominiraju na ovim prostorima nad "malim nacijama", stalni je uzrok raznih sukoba i raznih ugroženosti jednih od drugih. To je i ključni uzrok antagonistama na

Nakon spoznaje činjenice od strane srpske politike da neće moći očuvati stari koncept političkog sistema u Federaciji, srpska politika je po svakom cijenu izlazila na varijantu da u Hrvatskoj korak oteženija, kako bi imala ali pred medunarodnom zajednicom za ono što je planirala ukinuti 1991. u Hrvatski i 1992. u BiH.


U vrijeme "Titovog" režima, Tit je svakako svojno dao autonomiju Kosovu i Vojvodini s ciljem onemogućavanja srpskih nacionalističkih ideologa, a u cilju osiguravanja bratstva i jedinstva u bivšoj Jugoslaviji i ostvarivanja prava nacionalnih manjina. Međutim, nestanka Tit
rasplasao se srpski nacionalizam koji je u osnovi svog programa imao tri
načela

1. srpska dominacija,
2. komunistička supremacija,
3. ekonomski centralizam. 11

Srpska nacionalistička politika svojom dominacijom željela je ostvariti punu unacaj kontrolu nad saveznim organima vlasti putem infiltracije svojih kadrova u te organove, odnosno, putem nametanja svojih političkih stava

Srpskih organizacija ili iz izrastčim zakleđem da u organi postupaju po njihovim

Srpskom dominancija je u isto vrijeme i prvo načelo programa Srpskog nacionalizma. Koliko su duboki korijeni srpske dominacije, govori podatak da je 1926. u aktivnoj službi vojske Kraljevine Jugoslavije bilo

ukupno 165 generala, od toga 161 Srba, a samo po dva generala Hrvata i

Slončeva. Najveći stepen dominacije u biću Jugoslaviji, u periodu 1980-

1992 srpska nacionalistička politika je ostvarila u nekoliko saveznom organa

JNA, MUP i dr.)

Samo u JNA u tom periodu bilo je oko 60% Srba što je za 65% iznajl-

procenta zastupljenosti srpskog stanovništva u SFRJ, zatim Crnogoraca 6.2% što je za 138% preko procenta zastupljenosti itd., dok je Muslimana (Bošnjaka) bilo 2,9% što je za 73% manje od opšte zastupljenosti, a što se

najbolje vidi u pregledu zastupljenosti naroda u SFRJ i u JNA. U Republici

Hrvatskoj je bilo 30% ministara (Srba), 60% direktora preduzeca i 6 od

7 uređenika na radnju, dok su Srbi u Hrvatskoj kao narod bili zastupljeni

sa 11%. 12 U ovom slučaju ostvarena je dominacija u organima vlasti i

drugim institucijama, čak do 60% ili pet puta više od normalne (ustavne,

zakonske) proporcije. Ako bi se proučavalo stepen te dominacije Srba u

bivšim autonomnim pokrajinama Kosova i Vojvodine, kao i u Srbiji, vjerovatno bi se došlo do još negativnije proporcije u odnosu na ustavno-

zakonsku.

12 A. Bogić i H. Bošković, OD HRVATA VRHENA DO KRAJA DRUGOG SVjetskog RATA, GS

ARSH. Beograd 1996, str. 256
13 Radi Đurić, OD EMIRI TITA DO EMIRI JUGOSLAVIJA, OIKOS, Zagreb 1990, str. 419; Ministarstvo

Početkom aprila 1992. nacionalna struktura zapovjednog kadra u jedinicama JNA (koja je taj naziv još uvijek formalno imala) u Bosni i Hercegovini bila je sljedeca. Srbi 92,6%. Crnohoroci 7,4% ostali 0,4%.

Ostvarenjem dominacije u SKJ, nacelnim komunističke su jurisdicije, srpski nacionalistički vrh pokušao je ostvariti vrhovnu političku vlast, odnosno ostvariti vrhovni politički nadzor kroz preko SKJ nad svim društvenim i političkim zbiranjima u SFRJ. O pojamu supremacije, u teoretskom smislu govori Omer Ibrimagić, iz čega se jasno vidi da supremacija proizlazi iz usata i zakona, čime se nameće zaključak da supremacija automatski nastupa (postaje) onog momenta kada se izvrši (ostvari) dovoljna vlast kroz politički sistem, odnosno potrebna dominacija. Pod pojmom ekonomski centralizam podrazumijeva se određenje pri-vredne sustava u kojem vlast donosi sve odluke o proizvodnji i raspodjeli putem prava raspolaganja resursima i moći da sprevede svoje odluke. Ovakvim sustavom ekonomski sistem u jugoslovenskoj federaciji je, svakako, onakav koji je najviše noseo naruški srpskog politički, protiv čega su svi ostali u Federaciji bile protiv.


cije i da je njena budućnost u rukama sukoba. Srbi i Hrvati, međutim, posebno frančuski, mogli bi tako lako obavijestiti da su oni zahtjevi posljednja, tokom krvavog jeta, i dalje zapovijediti održavanje SFRJ.

Paralelno sa mnogima događajima koji se zbivaju u Federaciji i kontinuitetu tokom cijele prve polovine 1990. formiraju se političke stranke, matirom jednomacionalne, većina kao nacionalističke stranke. Srpsko rukovodstvo na čelu sa Stjepanom Miloševićem odločuje da 7. lipnja 1990. u Srbiji formira Socialističku stranu Srbije (SPS) u koju unese dodatnog Saveza komunističke stranke Srbije (SKS) i službenog saveza radno- naroda Srbije (SSRNS). Formiraju se i druge stranke, od kojih posebno treba istaći Srpsku radikalnu stranku na čelu sa Vojislavom Sečićem. U Sloveniji se formira Demokratska opozicija Slovenije (DEMOS) i pet nekomunističkih stranka. U Hrvatskoj se formira Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i mnoge druge stranke.

Na Konvenciji Albačkih i dalmatinskih pokreta u Splitu u travnju 1990. se naokupio nacionalni i internacionalni pokret Audi Albačkih i dalmatinskih pokreta, koji se međutim ne može zapaziti u Hrvatskoj i Srbiji.

53. Supremacija - u svrhu dominacije, supremacija se smatra da se formira kroz vlast i nadzor nad političkom područjem koja se sustavnim načinom izrade.
54. Omer Ibrimagić, SUPREMACIJA BOSNE I HERCEGOVINE NAD ENTITETIMA, DSS, Sarajevo 1990, str. 30-34.

SR Srbija je posljednja koja je održala više stranske izbore. Sama dan prije sprovođenja izbora u Srbiji i Crnoj Gori 22. decembra 1990. Hrvatska donosi novi Ustav kojim osamostaljuje Hrvatsku, a u Sloveniji se sprovodi Referendum o razdruživanju od Federacije. 63


Upravo na posljednjim sastancima u Stojčjevci i u Splitu, Tudman i Milošević nisu krali svoje zaovoljstvo zbog dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine. BiH su nadmorni i dominantni u odnosima ostale predsjednice, a posebno su ignotradali Aliju Izetbegovića govoreći da je "gotovo" i da im je "dosta više Alije i njegove BiH" Međutim, svi ti sastanci su okrošli i potvrdili ormane razlike u poimanju i pogledu na trenutno i buduće društveno i političko ustrojstvo države. Namje, politički vrh jugoslovenske federacije nakon siriće tih sastanka dolazi do četiri opcije ili varijante budućeg ustrojstva države:

- moderna i efikasna federacija - prijedlog Srbije,
- asimetrična federacija ili konfederacija - prijedlog Slovenije i Hrvatske,
- federacija (2+2+2) - prijedlog BiH i Makedonije,
- razdruživanje i osamostaljivanje republika u samostalne i nezavisne države - prijedlog Slovenije. 64

Srbija je ostala na svom prijedlogu moderne i efikasne federacije, a ustvari, u tom prijedlogu se skrivala njihova težnja za unitarnom i ekonomskim centralizmom, odnosno dominacijom nad drugima. Prijedlog Slovenije i Hrvatske je upravo nešto suprotan prijedlogu Srbije sa ciljem stvaranja neke labirinske federacije bez unitarizma i ekonomskog centralizma. U trećem prijedlogu BiH i Makedonije polako se od faktora razvijenosti gdje su u prvoj grupi stavljeni Sloveniji i Hrvatski, a drugi Srbiji i Crnoj Gori i u trećem BiH i Makedoniju, gdje bi po tom prijedlogu mogla preživjeti i takva vrsta federacije, i na kraju, četvrti prijedlog Slovenije koji se u praksi pokazao kako moguć i realan. 65

Krajem 1990. definitivno se spoznaje da je ekonomski program propao. 23. decembra 1990. JNA se "depolitičara" Sloveniju i Hrvatsku formiraju svoje vojske, kao i Srbiji u Kini. Predsjedništvo SFRJ ne može donijeti odluku o razorušanju tih vojnih formacija. Tako se ukupa politička i vojna situacija u SFRJ sve više usložnjava.
Oni koji su samo formalno depolitizirali JNA na čelu sa Brankom Maminom, navedeno od Saveza komunisti Jugoslavije, oni su upravo između termom "Pokreta za Jugoslaviju" ustvari izvrsili još veću politizaciju JNA, čime se JNA pretvorila politizirala i instrumentalisirala.


Razvojem ukupnih događaja u Federaciji, naročito dolaskom na čelo Srbijske i Hrvatske naspram navedenih lećnosti, javljaju se ideje o konačnom načinu rješenja jugoslavenske krize. Paralelno s tim, javljaju se i velikoduzavni projekti za podjelu Bosne i Hercegovine, odnosno aspiracija za njenom teritorijom. To su, ustvari, osnovni razlozi i povod za razgovore između predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i Hrvatske Franje Tadmana u martu 1991. u Karadordevu. Ti razgovori su bili najflagrantniji i najdirektniji čin erozije jugoslavenskih nacionalnih odnosa, jer su bili upereni na razhijanje Federacije i nestanak BiH.


Gotovo 15 brigada Hrvatske vojske bilo je stalo stacionirano ovdje, prema Armiji RBH. General Armije RBH Jovan Divjak ustvrdio je: "U borbama sa jedincima Amije BiH poginulo je, nažalost, više vojnika HV-a nego u borbama na tlu Hrvatske, u početku s JNA, a kasnije sa Srpskim krajinom.

20 Tokom uvažavanja programa, a u podizvanom periodu napjeva glavni graditelj Hrvatskih vojnih postrojbi, general Petar Štipčević, nacrtan da će nakon odabranje tisuća vojaka, nakon potpuno učvršćenih Hrvatskih vojnih postrojbi, u četvrtom kvartalu bilo će odvrhnuti preporuke izgradnja Hrvatskih vojnih postrojbi. Ovo potrošio je program za gradnju, a nakon toga će biti napravljen i program za gradnju i dalje.
u Bosni i Hercegovini kvalificira kao međunarodni, a Hrvatsku opuštanju na direktnu uništenost u rat na teritoriji druge države, kako bi je podijelila i pripojila jedan njen dio.


U nizu razgovora sa ambasadorom SAD Vorenom Cimmermanom Franjo Tudman je jednom prilikom izložio bugaj pograđa na račun izbjegovaca i Muslimana (Bošnjaka) u BiH, tvrdeći: "Oni su opasni fundamentalisti", "optuživao je", i Bosnu koriste kao poligon za širenje svoje ideologije u Evropi, pa čak i u SAD. Civilizirane zemlje trebaju se izjednačiti kako bi otklonile ovo pitanje. Bosna nikada nije postojala kao država. Ona treba da bude podijeljena između Srbije i Hrvatske." 75 Ambasador je bio zapanjen tim riječima, a zašto ga optužio kako može vjerovati Slobodanu Miletiću, a isti je odgovorio: "Zato što mogu da vjerujem Slobodanu Miletiću!" Komentar ambasadora je bio da je orijentao da su navedena dva predsjednika sa hegemonističkim i eksperzialističkim strategijama, nacionalističkim politikama i programima stvaranja "Velike Srbije" i "Velike Hrvatske" glavni akteri raspada jugoslovenske federacije i krivi za agresiju, genocid i druge zločine u Republici Bosni i Hercegovini.

Posrednik Evropske zajednice za SFRI lord Peter Carrington (Peter Carrington) je, isto tako, potvrdio da su mu lično Slobodan Miletić i Franjo Tudman rekli da su se dogovorili o podjeli Bosne i Hercegovine.

74 Borisлав Jevtić, nar. djelo, str. 423.
76 Mirali Mitić, nar. djelo, str. 43.

Ipak, u dogovoru nisu urodili plodan na samom početku, zato se Milošević određio za agresiju na Hrvatsku i BiH. Tokom agresije 1991/92 Milošević je shvatio da je to previše zahtjev za njega. Tako je ukrpropovio veliki dio Hrvatske i BiH, ipak nije uspio ukrpotirati cijelu BiH. To je upravo biorazlog i povod za obnavljanje pregovora i novih poruka Franjo Tudmanu da u 1993. zajedno uništi Bosnu i Hercegovinu i Bajina Basta; što je svakako Tudman i prihvatio, a nije bio stvoren da su kojim slučajem zajedničkom agresijom na Bosnu i Hercegovinu uspjeli uništit Bosnu i Hercegovinu, poslije toga bi

77 Miloš Mirković, et. al., str. 32.
78 Sejo Omerović, et. al., str. 4.
79 Miloš Mirković, et. al., str. 94-98.

U odredbama Sporazuma za konvenciju četvrtog jezika Konvencije EZ, Hasko konferencije, Den Haag, 4. listopada 1991, u članu 1., tačka 1. Općih odredbi predviđeno je da će novi odnosi među republikama biti temeljeni na:

- suverenitetu i nezavisnosti republika s međunarodnim subjektivitetom za one koji to žele.
- u sklopu općega rješenja priznat će se nezavisnost i onih republika koje to žele u sadašnjim granicama (ako to ne bude drugačije dogovoren).

Arbitražna komisija Komisije o Jugoslaviji 10. decembra 1991., nakon uvida u potrebnu dokumentaciju, IZRAZAVA svoje MIŠLJENJE:

- da je SFRJ u procesu rasstvaranja,
- da republike trebaju rješiti one probleme države sukcesije koji mogu proizći iz ovog procesa, u skladu sa načelima i pravilima međunarodnog prava uz posebnu pažnju prema ljudskim pravima i pravima naroda i manjina,
- da republike koje žele mogu zajednički djelovati na stvaranju nove asocijacije, koja bi imala demokratske institucije po njihovom izboru.

Evropska zajednica i njezine države članice su 10. decembra 1991. raspravljale o prilikama u Jugoslaviji u svjetlu svojih smjernica u vezi s priznavanjem novih država u istočnom Evropi i Sovjetskom Savezu, te u deklaraciji o Jugoslaviji zauzele zajedničko stajalište u vezi s priznavanjem jugoslovenskih republika, i zaključile sljedeće.

"Zajednice i njezine države članice slažu se da priznaju nezavisnost svih jugoslovenskih republika koje spuštavaju dolje navedene uslove: Ta odluka stupa na snagu 15. januara 1992."
Hercegovine putem koga bi se gradili izjasnili o pitanju. Jeste li za suvereno i nezavisno Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih gradina, naroda Bosne i Hercegovine — Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?

U nizu svjedočenja dr Slaven Letica, lični savjetnik Franje Tudmana tokom 1990. i 1991., istakao je kako je imao priliku vidjeti prve negodnije mape o podjeli BiH koje mi se nišu svidjele. U razgovoru Barisova, kvačena sa državnim sekretarom SAD Igljerom u Washingtonu 27. januara 1992., navodi se da je i Borisavljević ponovo pokušao tvariti da je opstanak BiH nemoguć, da su se Srbi i Bosni u BiH izjasnili za ostanak u krajnjoj Jugoslaviji, dok na pitanje Igljer je imao li druga naroda u BiH pravo na izjasnjavanje, zašto se ne zaostavio sukobi i ko je gađao Dubravnik, odgovorio je da on ne zna i sl.

O dogovorima između Miloševića i Tudmana u knizni admiral Branka Mamule SLUČAJ JUGOSLAVIJA stoji da su rat za podjelu BiH dogovorili Milošević i Tudman, a da im je u tome pomogao Veleko Kadijević, tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu SFRJ. On, takođe, ističe da su Milošević i Tudman poteškoži Bošnjake i mogućnost njihovog otpora u BiH.


---


Očigledno da su u vrijeme društvenih i političkih promjena u jugoslovenskoj federaciji prevladavale dvije opcije:

a) proglasenje suverenih država na temelju avnojskih granica i volje naroda putem referenduma, i

b) etničko zaokruživanje i etničke podjele, za ideju "Veške Srbije" i "Veške Hrvatske". Objektno nije bilo oprođenjelih idira, posebno modalitetima transformacije jugoslovenske federacije bez rata, nasljeđa i zločina, a za opće dobro svih njenih građana.

Dok je srpski nacionalistički vri na celu sa Dobrom Consom i Slobodanom Miloševićem vodio i učestvovao u pregovorima o mogućim modalitetima i budućnosti SFJ, i dok su se predstavljali mirnovrtcima i demokratima, paralelna sa tine Dobrona Crnić odmah nakon inauguracije za predsjednika SRJ formirao državu "Savjet za usklađivanje stavova o državnoj politici", u čijem sustavu su bili i liđeri "republike srpske" i "republike srpske krajinе". 38

38 Osvrti nekih, 12. septembra, Sirakem, 2003, str. 53.
Ovo je izdvojeno iz pravila političko sociologije te thešk pothodja. Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina. Zvanični zbornik, "Society srpskih zemalja", objavili "Veška Srbić".
JNA u funkciji realizacije ciljeva velikosrpske politike

U tradiciji je srpskog naroda da pridaje veliku pažnju oružanoj slici, odnosno vojsi. Srpska nacionalistička politika kroz historiju je težila kako svoju, tako i zajedničku oružanu silu staviti u funkciju realizacije svojih nacionalističkih ciljeva.

Počev od 19. vijeka pa do današnjih dana, u kontinuitetu je prisutna srpska težnja za dominacijom i stavljanjem vojske u funkciju ostvarenja srpskih nacionalističkih ciljeva. 87

Tako je ta politika, odmah nakon Tijuve smrti 1980., a posebno nakon 1986. kada je objelodanjen Memorandum SANU, pokusała i zajedničke oružane snage (OS) SFRJ staviti pod svoju kontrolu i u funkciju svojih ciljeva.

Tokom Drugog svjetskog rata je upravo ta srpska nacionalistička politika pokušala formirati "Veliku Srbiju" preko Stevanića Moljčeva, Draže Mihailovica i njihovog četničkog pokreta kao oružane sile. Krajem

87 Od predela ovog vidljivog terena se naglašava da je to sredstvo za ovladavanje vojnom moću u srednjem vijeku. Utrošio je to i kad je pokretač pokretač određivao se
previšenima, one su širom uživale ovde.

JUN. ćutak u miru: 160.000 (55%), ćutak u voj. 11.200.000 (85%)
TO. ćutak u miru: oko 1.000 (2%); ćutak u voj. 11.200.000 (85%)

55
XX stoljeća tu isu politiku provode Slobodan Milošević i Radovan Karadžić i za to uporednjivaju JNA,44 kao federalnu zajedničku oružanu silu svih naroda i narodnosti SFRJ, za ostvarenje njihovih nacionalističkih, hegemonskih ciljeva. Odmah nakon smrti Tita naglasilo se težnja "stavljanja JNA u funkciju srpske nacionalističke politike", što ilustruje činjenica da je već 1981. u njoj bilo 60% oficira Srbfa.


U posljednjih petnaest godina, do disloacije SFRJ i agresije na BiH, sve su Srbi bili savezni sekretari za NO u SFRJ (Nikola Ljubičić, Branko Mamula, Veljko Kadjević), kao i načelnici Generalstaba JNA (Petar Gračanin, Branko Mamula, Stevan Mirković i Blagoje Adžić).46


Samo par godina kasnije, 25. maja 1987., taj isti vojni vrih vrši novu reorganizaciju JNA. Ovoga puta uključuju se armijske oblasti i stvaraju
da je Nikola Ljubčić, prethodni savezni sekretar za narodnu obranu, po
jegovom inauguriranju za predsjednika Srbije, bio ključni u stvaranju
Slobodana Miloševića.2

Preustroj JNA sproveden je kroz dvije osnovne aktivnosti:

a) dobropljenje strategije opštinsko-odbrane i državnih samoupravnih

FRJ, 20. maja 1987.1

b) reorganizacija JNA 1987. kojom se uklanjaju armije i divizije, a

formiraju se vojne oblasti, korpusi i brigade.

učestvuje u agresiji na Sloveniju, da bi on odlučio Predsjednik FRJ od
15. jula 1991. bila povučena iz Slovenije, a uhrzo poslije toga i sa velikim
dijela teritorije Hrvatske, na ostale dijelove Jugoslavije, a ponajviše u Bosnu
i Hercegovinu. Tada su se jedinice JNA povučile i posljednja položaje duž
sjevedrapsadne granice 1. VO na liniji Virovitića – Karlovc – Karlobag,
zapadna granica "Velike Srbije". I ovo je bio jedan u niza pokazatelja za
sve ostale republike i neaparske narode da je JNA, kao zajednička oružana
sil, prestala to biti, jer se stavila u funkciju nacionalističke politike jednog
naroda. U više momenata savezni sekretar za narodnu obranu Veljko
Kadijević se obraća javnosti, iznosa strane faktore kao uzrok ugroženosti
jugoslavenske federalne. Međutim, to su bili samo izgovori i opravdanje
izvršene reorganizacije JNA, kako bi skrenuo pažnju javnosti sa njegovih
pravnih namjera.3 Ovako srpska politika, kao i pad JNA pod uticaj te
političke, su uzroka nestanka Jugoslavije, a ne, kako navodi Veljko Kadijević
"strani faktor" (Njemačka, SAD i dr).4

Savezni sekretar za NO svih naroda i narodnosti u SFRJ, Veljko
Kadijević, postaje sekretar za obranu samo srpskog naroda i član poznatog
srpskog trija (Borislav Josić, Veljko Kadijević i Slobodan Milošević). U
periodu pred agresiju, u događajima 20. februara 1990. na Kosovu, savezna


3 Borislav Josić, nov. izložbe, str. 236.

4 Veljko Kadijević, MOJE VJEZENJE RASPADA VOJSKE BEZ DRŽAVE. Politička, Beograd 1990. str. 11.

5 Naci, str. 17.
sekretar za narodnu odbranu Veljko Kadijević naglašava da će vojski paoati u soloruk narod. 95 Bitno je naglasiti da je do tada upravo njegovim odlukom razoružana i raspuštena TO Kosova. Nakon ovih događaja na Kosovu, slijedio razoružavanje TO Slovenije i Hrvatske 18. maja 1990. odlukom Predsjedništva SFRJ od 23. maja iste godine, potom razoružavanje i raspuštenje svih oružanih formacija izvan MUP-a i OS SFRJ i predaja naružanja najlimz inicijama-komandama JNA. Uredbom predsjednika SFRJ Borisava Jovića br. 3 od 9. januara 1991. 96 Ovi događaji su jedan od drugim upravo govorili koliko i u kom stepenu se JNA stvarala u funkciji srpskih nacionalističkih interesa.


Tokom sprovođenja višestrančkih izbora u SFRJ 1990. vojna vrh priprema nove strategijske planove o upotrebi JNA na prostoru Federacije. Ovo čini zbog nemogućnosti postupanja JNA po ratnim planovima S-1 (istočna varijanta) i S-2 (zapadna varijanta), jer su ti planovi bili namijenjeni za upotrebu JNA za odbranu SFRJ od spoljašnjeg agresora.

Nakon objavljivanja Memoranduma SANU 1986. i narednih godina do 1990. GŠ OS SFRJ je organizovao godišnje armijske štabne ratne vježbe (ŠRV) pod nazivom "Romanija", i to većinom na prostoru BiH, pod izgovorom da je to vježbanje varijanti po planovima S-1 i S-2. 97, 98 Ustvari, uvježbavane su opcije kako odbraniti i napraviti "Veliku Srbiju."
Prvi, odmah donijeti odluku o zavodenju vanrednog stanja na cijeloj teritoriji SFRJ i suspendirati sva normativna aktu koja su u suprotnosti sa Ustavom SFRJ i saveznim zakonima.

Drugii, donijeti odluku o podizanju borbene gotovosti Oružanih snaga, uključujući i mobilizaciju dijela jedinica do nivoa koji se prema procjeni Stoba Vrhovne komande, garantovati sprečavanje gradanskog rata, uspješno suprotstavljavanje svakom pokušaju strane vojne intervencije i obezbeđenju uslova za miran, demokratski i na Ustavu SFRJ i zakonima zasnovan raspeh jugoslovenske krize.


Cetvrty, hitno nastaviti političke razgovore o budućem uređenju jugoslavije, a republiki, u kojoj se ukočen spontanu opredjeljivanje za ostvarenje, organizovati referendum, nakon čega svakom narodu pružiti mogućnost za neposredno i skrbozno izražavanje, bez ikakvog dijaka i majorizacije.

Peta, slijedeći veliku narodu, iskazanu na referendumu, što je povratak u pravilu dozvoljava, donijeti ustav jugoslovenske države organizovati višestruke strukture u kojima se bave vlasti.

Nakon suslusađivšta Kadijevića, prvi je uzroko Božić Lončar, koji je rekao da je jasno da je zemlja zapala u najtežu krizu u njenom historiji, poslanstvu, opasnosti onom nečim sa političkih krajeva Evrope, uz izbijanje gradanskog i neslužbenog rata. U svim daljim izlaganjem Josip je usmjeren na diskusiju u pravcu potrebe da se prihvate Kadijevićevi prijedlozi.

Zatim je riječ uzeta Stipe Mesić, koji je korišteni odbio prijedlog Kadijevića, objavljujući da oni vidi razlog za tokoj dramatizaciji da se ne mora uočiti vanredno stanje, a objavljujući stanje u Hrvatskoj, rekao je da je Beograd izložen situaciju u Kinu, Petrinji i Pirkacu, kako bi se "maskirali" stanje na Kosovu. Zatim je, taktički, istakao da se ne može rješavati stanje na Kosovom kroz reformu Albanaca, a bez Albanaca, kao što se ne može rješavati stanje na Hrvatskoj bez Hrvata.

Slijedeći je riječ uzeto Vasil Tupurkovski, koji je, taktički, kritikovao Kadijevićev prijedlog o uvođenju vanrednog stanja i suspenziji svih protuvlastnih odluka, tvrdjedi da je Ustav SFRJ umomage prevaziđen i postao preuzak ovax za rješavanje krize, te se zbog toga ne može saglasiti sa tim prijedlozima.
Riza Sapundžić je bio donekle neodređen, ali je u konačnom ipak bio protiv uvođenja vanrednih mjer. Dok su Nenad Bušin i Jugoslav Kosic podržavali navedene prijedloge, komentari Riza Sapundžiću, i promjenje njegovog "ne" u "da", bio je da je isuviše kasno za tako nešto, jer je već poostavljeno JNA dobila epitet "srpska" i upotreba takve armije bila bila moguća za ostale narode i narodnosti.

Bosanskohercegovački član Predsjedništva SFRJ Bogić Bogićević je također kritizirao navedene prijedloge i bio protiv uvođenja vanrednog stanja.

Na svu se presudu u konačnom glasanju Predsjedništva SFRJ, prijedlozi su odbijeni sa 5 PROTI 3 ZA.


106 Državni ARH — VP BH (GSA-35/204/1081-1).
vojne oblasti: Beograd u sastav 2. vojne oblasti Sarajevo, kada je vjerovatno
koначно završeno ustrojavanje i formiranje 2. vojne oblasti Sarajevo.

Preispisivanom snagama bio je cilj vojno okupirati Bosnu i Hercegovinu
ogromnom količinom vojnih potencijala, a zatim stvoriti operativno
– strategijsku osnovica za agresiju na Republiku Hrvatsku, kako je to
prikazano na narednoj slici.\(^{106}\)

Za komandante vojnih oblasti ističu se:
1. VO Beograd – generalpukovnik Života Panić,
2. VO Sarajevo – generalpukovnik Milan Kukanjac,
3. VO Skopska – Niš – generalpukovnik Nikola Uzelac, i
4. VO Titograd – generalpukovnik Pavle Strugar, gdje je locirana i
komanda Ratne mornarice JNA sa admiralom flote Miletom Konićem
na čelu.

Komandant 2. VO generalpukovnik Milan Kukanjac dolazi iz Skopja
poslije raspuštanja i povlačenja 3. VO iz Makedonije. Tada je u sastavu 2.
VO bilo 5 korpusa a u BiH ukupno 6 korpusa i to:
- 4. korpus – Sarajevo, komandant generalmajor Vojislav Duđevac;
- 5. korpus – Banja Luka, komandant generalmajor Vladimir Vuković,
zanim Momir Talić,
- 9. korpus – Knin, Kupres, Glemoč, Grabovo, komandant generalmajor
Savo Kovačević,
- 10. korpus – Zapadna Bosna, Bihac, komandant generalmajor Štiro
Ninković,
- 17. korpus – Tuzla, komandant generalpojupukovnik Savo Janković (do
17. februara 1992. 1. VO), zanim generalmajor Milan Nedeljković,
- 13. korpus – Hercegovina, Bileća, komandant generalmajor Momčilo
Perišić (korpus na prostoru BiH u sastavu 4. VO).


Srpski nacionalistički vrh su činili, ustvarjali izvedbice, grope, rakovodstva stranke i razna utrujenja, kao i pojedine grupe u državnim organima - institucijama bivše JNA, kasnije VJ, koji su medusobno uvezeno i zajednički djelovali na sprovođenju ideje koja je sadržana u teoretskoj definiciji nacionalizma, načelima dominacije i supremacije.

Uhoro stižu ultimativni zahtjevi Evropske zajednice da se zaustave borbe, zatim se 1. septembra 1991. potpisuje Sporazum o prekidu vatre i Memorandum o evropskim posmatračima u Hrvatskoj. Međutim, pošto je JNA tog vremena bila u najvećem mogućem ratničkom naboju, a rješenje tog naboja u Hrvatskoj je bilo uskraćeno, logično je bilo za očekivati da će ga uskoro trošiti u Bosni i Hercegovini.

S druge strane pojačavaju se otpori nesrpskih naroda toj armiji, pojavljuju se i prvi bojkoti u redovima srpskog naroda, vjerovatno kod onog broja Srba koji su napokon shvatili da su zavedeni, Velko Radijević se odmaža na vrbovanje dobrovoljaca u cilju držanja započete ratničke tenzije.

Od juna do oktobra 1991. Predsjedništvo SFRJ napuštaju Janez Drnovšek iz Slovenije, Stjepan Mesić iz Hrvatske, a zatim i Bogič Bogičević iz

111 Pol Gard, nav. djevo, str. 433.
113 Astico ARBHR., VIFHB, Bor: 34-2-93-202725-7.)


Iz navedenog se može zaključiti da je srpski nacionalistički vrh još tokom 80-ih godina XX stoljeća počeo intenzivnije ostvarivati uticaj u političkom i vojnom svetu SFRJ, a taj uticaj je u kontinuitetu rastao. Kao rezultat, vojni vrh JNA je tokom 1990. - 1991. pao pod puni uticaj srpskog nacionalističkog vrha i u potpunosti u funkciji cijevje te politike. To je stvaranje "Vebe Srbije" označavalo, zločinima i genocidom. JNA je za nešto duže od godinu dana prešla put od zaštitnika Jugoslavije i socijalizma do stavljanja na stranu samo jednog naroda i prelaska u nacionalističku vojsku. Istovremeno je JNA kao jedan od aktera bila najduže, a i dalje je, zaštićena od uvida javnosti, te su zbog toga načini i putevi nastanka presudnih odluka o upotrebi JNA u navedene slike još uvijek nedokućivi. JNA je akter koji je, što voljno što iznudeno, navodno spasavajući je, učestvovala u razaranju sopstvene države, kojom prilikom je razorila i samu sebe. Ona je jedini akter koji je u saradnji sa krajnjim državnim vrhom sama sebi ukinula legitimitet i legalitet. Ona je takode akter tog doba čije je djelovanje međunarodno sankcionisano. Rezuelucijom br. 757 Vijeća sigurnosti UN-a, proglašena je glavnim krvcem za rat u Bosni i Hercegovini, zajedno sa srpskom nacionalističkom vlašću.

Redoslijed pretvaranja JNA u srpsku imperijalnu silu je:

- Strukturalno je učiniti što više srpskom, a što manje vojskom ostalih naroda;
- Infrastrukturni prilagoditi razmjesta i upotrebi snaga prema planu izbijanja na "zapadnu crpu granice";
- Organizacijski prilagoditi snage za pacifikaciju prostora prije obnovljavanja srpskog političkog cilja;
- Operativnu upotrebu snaga provjeriti u uvjetima "izvanrednih prilika", a sve maskirati pod općim agresijom od strane NATOa;
- U provedbi plana naglašavati i prikazivanj jugoslovensku opću, čekat isto "unutarnjih neprijatelji" prvi napadne, a osa ga poraziti;
- Preoblikovati JNA u nekoliko srpskih vojski s naglaskom na odbrani ugroženog srpskog naroda.

115 Anđelković - Voješća [nov.] 21; 52-230-272-727-2.]
Poglavlje II

POLITIČKO-VOJNI ODNOSI BEogradskog režima i JNA sa SDS BiH u izvođenju agresije na Bosnu i Hercegovinu
Indoktrinacija i politička priprema bosanskih Srba za agresiju na BiH


Od formiranja srpske države tokom 19. stoljeća u kontinuitetu postoje snage i politički subjekti naklonjeni stvaranju "Velike Srbije" čiji bi sastavni dio bila Bosna i Hercegovina. Najveća ekspanzija te nacionalističke politike bila je između dva svjetska rata, tokom II svetskog rata i na kraju XX stoljeća. Srpski nacionalistički političko-državni vrh iz Beograda uvijek je uspijevalo raznim metodama, a najčešće parolama o "ugroženosti Srba" mobilisati najveći dio bosanskih Srba i staviti ih u funkciju ostvarenja svojih ciljeva. To, ustvari, nije ništa drugo do svjesno negativno indoktriniranje
c

117 Indoktrinacija, uspore, znaci pouke, podocrtavanje, privretanje. U poslednjim smislu, ćemo naznati jedne organizovane snage (države, crkve, partije i sl.) da svim nasilnicima snestvima ustisnu, svim građanima...
većeg djela bosanskih Srba za potrebe ostvarenja ciljeva i interesa srpskog nacionalističkog vrih iz Beograda. To je, ustvari, zloupotreba bosanskih Srba. Oni su bili "peta kolona", odnosno "kolaboracionisti" u službi agresora u agregaciji na BIH.


Da bi srpski nacionalistički vrh u Beogradu, na čelu sa Slobodanom Miloševićem, uspeo mobilizirati srpski narod na prostoru SFRJ po najpotrebniji navedenim parametrima, obilatio je koristilo medije. U vezi sa tim, francuski profesor i eksperti za medije Reno de la Brosse (Renaud de la Brosse), po nalogu tužilaštva u Hagu, napravio je iscrpu analizu u kojoj je objasnio kakvu su ulogu i zadatke imali medije tokom vladavine Slobodana Miloševića u Srbiji, u pripremi i vodenju njegovih agresorskih ratova protiv Hrvatske i BIH, te albanske vecine na Kosovu i Nađima, Milošević je godinama zloupotrebljavao i kontrolišao medije kako bi u očima građana opravdavao stvaranje države umiran čiji bi granica živjeli svi Srbi. Nakon antialbanske, antisolvenске, antihrvatske, uslijedila je i antibosanska propaganda s mnogo lica, ali se istakne istog političkog cilja.

118 Peta kolona - predviđena rezervna, koja ničeto ne imale u vezu s srpskim nacionalističkim ciljevima. Izvršena su u okviru Hrvatskog rasjeda 1929.-39.godine.

119 Kolaboracionisti - množine koji podupiraju i covrjetom, a u naučnom smislu sredstvima u okviru BIH, a jednakom u vezi s specifično srpskim nacionalističkim ciljevima.

120 Veliki Srbi - veliki Srbi u unapređenom zemljištu pod kategorijom "Veliki Srbi".

U vezi sa tim, Borisavljević kaže da je Milošević lično odabire svakog ugovornika, a pravo NATO-voj vojsci da jih ukloni je samo izvanredna situacija. Bio je ubrojen na čelu izvršnice, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u kojem je sačinjen ugovornik, a u svakom slučaju, ali se ne dogodilo. Osim toga, on je u to vrijeme bio i jedan od glavnih glasa za uklanjanje-specifičnog cijelokupnog cilja, a izvršništvo je bio samo u jednom slučaju, u koj
Iako je većina bosanskih Srba privatela te parole kroz podršku SDS-a stavila se u funkciju negacije zajedničkog života i etničke podjele Bosne i Hercegovine, ipak se jedan dio bosanskih Srba oduproj toj nacionalističkoj koncepciji.


Nakon ostvarene indoktrinacije u potrebnom stepenu, takav birani i podobni kadar u redovima bosanskog srpskog naroda, dovoden je kadrovskim rješenjima po nalažima odozgao na ključna mjesta u organima vlasti. Taj kadar je do 1990. godine imao zadatak da bude na ideji srpskog nacionalističkog vrha iz Beograda i da postepeno sprovodi u djelo dobivane upate i smjernice nacionalističkog vrha. U periodu neposredno pred agresiju, taj kadar se toliko omsao s u svim organima državne vlasti, da su u tim godinama gotovo otvoreno i veoma prepoznatljivo nastupali u duhu nacionalističkih smjernica i njihovih spalih interesa, do kojih su neposredno i agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Osnovni događaji u periodu 1990. - 1992. koji su u najvećem mjerom položeni u podučju komu značajne evakuacije srpskih kolaboranata iz BiH za agresiju na Bosnu i Hercegovinu su:

• prvo, parlamentarni izbori, formiranje političkih stranaka i izbora komisije u kojima i nacionalističke KS,

• drugo, opstupljanje rada Skupštine RBiH a posebno 14. i 15. oktobra 1991. od strane srpskih delegata,


• četvrto, održavanje neustavnog srpskog plebiscita 9. novembra 1991. u organizaciji SDS-a i


112: Dokumenti Promeškuline građana srpske nacionalnosti RBiH, Srpsko građansko vijeće RBiH, Sarajevu. 27. marta 1994, str. 13, 15, 18, 24
pokrila izvršni politički, a zatim i vojni smjer i pripajanje BiH kao federalne jedinice novoj SR Jugoslaviji, odnosno "Velike Srbije". Doformiranja SDS-a i njene opstrukcije države Bosne i Hercegovine, najustanak parlamenta i primjetne sile, 1992 dolazi do sudskog procesa i sudске zabrane njenog daljnjeg djelovanja dobiveno uspostavljanja bicijalnih zajednica i druge muslimanske komponente, koje omeđuju uspostavljanje srpske vlasti u svesrpskim zemljama. U slučaju postojanja ovom naređenju, budite nemilosrdni, oko za oko, zauzivajući aktivistice, formirano prijeka sudova.

Radiprindika SDS-a se zasluzi za strogim izvršavanju direktiva iz Beograda i kao takvi su stalno bili pod pritiskom i nadzorom. U početku im je bio osnovni zadatak: pritisak na zakonodavcu i izvršnu vlast u predstavničkim tijelima Bosne i Hercegovine, kako bi su primarizirali na ostacu, krajini Jugoslavija, odnosno "Velike Srbije". Nakon dovoljno proizlišnih problema s republičkim organima, kao i na relaciji s Srpskim vlastima, su se sastavili u foku, rukovodstvo RBH se odnosi na odlučivanje posljednje republičke Skupštine BiH 14. i 15. oktobra 1991. u Sarajevu. Ovaj koji je bio postavljen pred ovu skupštinu u mjesno pripreme, prenovljen od SDA i HDZ-a, a ni sastke su sučelja u budućnosti te Bosne i Hercegovine i svih njihovih naroda. Međutim, politički diskusije na tom podjednaku su na prvom mjestu pokazale koliko su srpski poslanici bili opijeni, zadovoljni i nedokazanih idejam stvaranje "Velike Srbije". Tako prilikom pregovora SDS-a, lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, izdvojio je poznate riječi: "Vajuđa jedanul molim, nego molim, da ozbiljno shvatite namjenu volje svakog naroda,


194 Srpska politička komuna u BiH imala je uvođak, između ostalog, da vrši paraliziranje sistema zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, u državnim organima BiH kao i drugim institucijama, a svoje aktivnosti su sfinhronizirano usaglašavali sa komandama javne JNA u BiH i u strogoj tajnosti užurbaru radi na pripremi srpskog naroda za pomoć SR Jugoslaviji u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Lider SDS-a Radovan Karadžić, optužen od Međunarodnog sudu u Hagu za ratne zločine, 29. svibnja 1991. opuštuje općinskim sekretarima odobre u BiH sa srpskom većinom akcijom još, između ostalog, naređuje iz sekretaritata za narodnu odbornu Srbskih autonomnih oblasti eliminirati srpske vlasti u svesrskim zemljama. U slučaju postojanja ovom naređenju, budite nemilosrdni, oko za oko, zauzivajući aktivistice, formirano prijeka sudova.
kogu ovdje zasupa SDS i SPO, a po meni i Srbe iz drugih stranaka. Molim vas da obzirno svakako, ovo nije dobro što vi radite. Ovo je par na koji, vi hovete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, na istu cenu nastradala pobjeda i stranaka kojim su prošle Slovenija i Hrvatska. Nijemci da mislite da navede odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod, možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbori ako bude rata ovdje.


Pošto su Republika Srbija donijela novog ustava, a republike Slovenija, Hrvatska i Makedonija plebisiciranim i referendumskim odlukama i kasnijim mjerama zasnovanim na ovim odlukama, bilo je neophodno promijeniti konstitucije Jugoslavije i stvoriti nova pravno i činjenično stanje, Skupština SRBiH 14. oktobra 1991. reagira na najveću želju donosi Memorandum (Pismo o namjerama) u kome izražava isak na izdvojenje Banjaluka i Ljubuških na Ustav BiH, prema kojemu je Bosna i Hercegovina "demokratska i siverska država ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine - Muslimana, Srba i Hrvata i pripadnika drugih naroda i narodnosti koji u joj žive", te da je ovo Memorandum definitivno usporedno status Bosne i Hercegovine, odnosno u njoj i njeni odnosi prema drugima.

U tački pet Memoranduma konstatiše se da stavovi izneseni u ovom Memorandumu izražavaju volju većine poslanika Skupštine BiH i kao takvi političku volju većine građana Bosne i Hercegovine, te predstavlja obavezujući osnov za ponašanje državnih i političkih organa Republike.
ništva legalnog republičkog (državnog) poreta u BiH, ostavljanju ciljeva teritorije i formiranju srpske republike (države) kao i stvaranju mogućnosti za njeno priključenje Jugoslaviji. Uzbro je donosi serijs zaokružnih akata koji vrše "učinjene" srpske republike, a to su:

1. propisi po kojima su formirane SAO;
2. odluka postaniča kluba SDS-a i SPO-a o osnivanju skupštine srpskog naroda u BiH 24. oktobra 1991.;
3. odluka o statusu funkcionera i drugih radnika u republičkim i drugim organima;
6. odluka tzv. Skupštine u osnivanju srpskog naroda u zajedničkoj državi Jugoslaviji;


Sve dogovore na relaciji Milošević – Tidman u vezi sa Bosnom i Hercegovinom na terenu su dogovoreno u djelo pretvarali Karadžić i Boban Jednovremeno sa formiranjem paradžavne tvorbinje Republike Srpske Bosanske i Hercegovačke, odluka o osnovanju "Republike Srpske Bosanske i Hercegovačke".

Sve dogovore na relaciji Milošević – Tidman u vezi sa Bosnom i Hercegovinom na terenu su dogovoreno u djelo pretvarali Karadžić i Boban Jednovremeno sa formiranjem paradžavne tvorbinje Republike Srpske Bosanske i Hercegovačke, odluka o osnovanju "Republike Srpske Bosanske i Hercegovačke".

132. "Referendum" - Odluka Skupštine SRBiH o raspravljaju referendum, str. 29
133. "Referendum" - Odluka Skupštine SRBiH o raspravljaju referendum, str. 29

- da je Hrvatska zajednica Herceg-Bosna formirana kao privremena institucija i neposredna reakcija na agresiju,

- da je Hrvatska zajednica Herceg-Bosna nastala motivom da se osamostali od Bosne i Hercegovine i priključi Hrvatskoj,

- da bi Hrvatska zajednica Herceg-Bosna postigla već u stupan samostalnosti unutar, navodno, nove (kom) federalne Bosne i Hercegovine (savezu ili uniji republika).

Ocjelina politika Hrvatskog sabora u to vrijeme službeno je podržavala cjelovitost i suverenost Republike Bosne i Hercegovine, ali je dio državnih struktura i vladajuće HDZ- ipak radio na opciji priključenja HZ H-B Hrvatskoj. Dr. Ćirić Ribičić ističe različite motive priključenja HZ H-B Republice Hrvatskoj.

- Bosna i Hercegovina ne bi mogla preživjeti raspad federalne Jugoslavije i srpsku agresiju, zato je podjela Bosne i Hercegovine bila jedino rješenje;

- ponovna uspostava hrvatske vlasti na teritoriji bivše Banovine Hrvatske;

- priključenje Herceg-Bosne Hrvatskoj bi bila bugrada hercegovačke emigracije, koja je finansijski i drugačije podržala i pridonijela pobjedi HDZ na prvim višestranjkama izborima.

- Hrvatska bi morala u Bosni i Hercegovini nadoknaditi teritorije koje je izgubila u Hrvatskoj i zaokružiti ih tako da to olakša njeno upravljanje i odradunat;

- svi Hrvati bi trebali živjeti u jednoj državi.

Pošto je Bosna i Hercegovina nastala kao rezultat kolonijalnih osvajanja s istoka, u suprotnosti je sa hrvatskim interesima;

- trebalo je sprječiti pokušaj uspostave muslimanske države u Evropi podjelom Bosne i Hercegovine između Hrvatske i Srbije;

- trebalo je osmogućiti najezdu islamskih fundamentalista u zapadnoj Evropi,

- hrvatski narod, kao izabrani i mesjamski narod, trebao je biti u funkciji odbrane kršćanske Evrope i nositi funkcije kultiviranja muslimana,

- Hrvatska je trebala biti predznak kršćanstva, zapadne civilizacije i kulture;

- Hrvatska bi trebala imati historijsko pravo na hrvatske povijesne prostore u Bosni i Hercegovini,

- Hrvatska je trebala na Miloševićevu politiku stvaranja "Velike Srbije" reagirati stvaranjem "Velike Hrvatske", na temelju dogovora sa Srbijom bez učešća Muslimana, itd.


Na tom sastanku se razgovaralo o trenutnoj političkoj situaciji, o budućim pravcima djelovanja Srba na prostoru već bivše jugoslovenske federacije, zatim o načinu i modalitetima udrugovanja srpskih država i stvaranja velike srpske države "Velike Srbije", kao i modalitetima kako to oružanim putem
ostavili. Sve je to bilo u funkciji velikih i završnih političkih priprema bosanskih Srba za agresiju na BiH od strane SRSJ. Sredinom marta 1992., bosanski Srbi dobivaju svoju vojsku koja se transformise u novu organizaciju i stavlja pod komandom rukovodstava bosanskih Srba (SDS-a).

Tokom političkih priprema rukovodstva bosanskih Srba za predstojnu agresiju kontinuirano su sprovedene i materijalne, vojne i druge pripreme koje su idile do u najstajne detalje. Naprimjer, planirali su da raditi sa nesretnim stanovništvom u BiH u svakoj od varijansi, gdje i u koje konkreće stavili onaj dio stanovništva koji preživi. Ispitivali su čak i vode gdje su došli do saznanja da se na prostoru istočne Bosne nalaze niskoodbojne vode, a posebno u regionu Srebrenica i Zege. Konzumniraju takve vode, uz izuzimanje soli iz ishrane, dovode do raznih psihos-poremećaja kod stanovništva. To govori koliko su bile monstruozne njihove naklone i namjere.173

Neposredno pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu Momčilo Krajišnik je rekao da će Sarajevo biti "crni kotak" kod po negom, "građanski rat", jer on u BiH ima 300-400 hiljada naoružanih Srba, a samo oko Sarajeva 20 000.174 Ovakvi istupi jednog lidera negativno indoktrinirajući su djelovali na srpsku masu, pripremajući je za provođenje fašističko-genocidne agresije na BiH i na sve što je nesrpsko u njoj.

Nakon izvršene agresije, usidriviš da Bosnu i Hercegovinu ne mogu okupirati za tri sednice, kako su planirali, Skupština srpskog naroda u BiH, 12. maja 1992., održava sjednicu u Banjoj Luci i donosi "Odluku o strateškim ciljevima srpskog naroda u BiH"175, a to su:

1. državno razgranjenje od druge dvije nacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini,

2. uspostava koridora između Semberije i Krajine,

3. uspostavljanje koridora u doliniri rijeke Drine, odnosno eliminiranje rijeke Drine kao grane između srpskih država.

4. uspostavljanje granice na rijekama Una i Neretva,

5. podjela grada Sarajeva na srpski i muslimanski dio,

6. uspostavljanje efikasne državne vlasti u srpskom Sarajevu i

7. izdaj Republice Srpske na more.176

Na kraju ovog dijela može se konstatovati da je dio srpskog naroda uz SDS BiH do početka agresije svoje ciljeve ostvario u četiri faze:

- Prva faza je obuhvala politički terorizam SDS-a BiH,

- Druga faza je obuhvala sistematsko razvijanje odbijnosti i nacionalne mržnju prema drugim narodima od strane nosilaca novoformirane vlasti SDS-a BiH,

- Treća faza je obuhvala naoružavanje dijela srpskog naroda u BiH, podržavanje bezakona i fizičkog terora u općinama gdje je vlast bila u rukama SDS-a BiH,

- Četvrta faza je obuhvala brutalnu primjenu oružane sile s ciljem konačnog ostvarenja projekta "Velike Srbije" pod sloganom "Svi Srbi u jednoj državi".177

Očiglednost i brutalnost ovakvog ponašanja incelani su kod drugih naroda mnogo potreba za odbranom života i životnog prostora.

Pola godine nakon izvršene agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odlukom Ustavnog suda RBiH broj 47/92, od 8. oktobra 1992., puštene su odluke Skupštine srpskog naroda u BiH:

1. Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH od 9. januara 1992.,


172 Arhiv ARBiH - VFBiH bog 21-2-02-305-703-2
Organiziranje, naoružavanje i obučavanje srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini

Posrđ političkih priprema srpskog stanovništva u BiH za agresiju na BiH, sprovedene su i vojne pripreme kao što su organizovanje, naoružavanje, obučavanje i dr. s tim što su vojne pripreme srpskog stanovništva optužene kao suđenje u odnosu na političke pripreme. Krajem 1989. i početkom 1990., kada su počela politička previranja u jugoslovenskoj federaciji, su počela politička organizovanja i političke pripreme srpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ove su se uživali između ostalog, u formiranju stranka i radu na okupljanju srpskog stanovništva u nekim partijama, a sve po dijatelu i uputama srpskog nacionalističkog vrha iz Beograda. U to vrijeme još uvijek nije bilo potrebe za nekim vremenom vojnog organizovanja, naoružavanja i obučavanja, jer je srpski nacionalistički vrh rašumljao da su u NDA, njeno naoružavanje i njeno naoružavanje, kao i njeno snagu i ulogu kakva je imala Bilo je potrebno prvo izvršiti političko organizovanje, homogenizaciju i okupljanje oko jednog vodstva, kao i indoktrinaciju nacionalističkim idejama sa rasним nacionalističkim parolama, pa tek tada počao sa organizovanjem, naoružavanjem i obučavanjem stanovništva za realizaciju njih nacionalističkog - unitarističkih i ekspanzionističkih ideja, koje su dolazile iz Beograda s ciljem stvaranja "Velike Srbije". Nakon što se izvršio idejno i političko okupljanje naroda na jednoj ideji, kao što je to uradila SDS u BiH, nije problem izvršiti i vojno organizovanje, naoružavanje i obučavanje. Ovo prethodno je, svakako, preduslov. Moraju se znači ko se vojno organizuje, naoružava i obučava, odnosno s kojim ciljem. Sve je to vrlo dobro isplanirano srpski nacionalistički političko - državni vrh u...
Beogradu, te je tako i rađeno. Uz političko organiziranje, neprekidno je sproveden "specijalni rat" protiv BiH, njensih državnih organa i drugih subjekata. Zapravo, i vojno organiziranje, naoružavanje, kao i obucište spada u kategoriju "Specijalnog rata" jer su sve te aktivnosti imale za cilj pripremu i stvaranje uslova za upravni agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Organizovanje, naoružavanje, kao i obucište sroškog stanovništva BiH za predstavcu agresije odvijalo se kroz tri faze. Prvu fazu karakteriziralo je ilegalno organiziranje pojedinačnih ili manjih grupa, članova i simpatizera SDS-a uz instrukcije kao i pojedinačno naoružavanje iz Beograda, odnosno Srbije i Crne Gore. Drugu fazu karakteriziralo je organizovanje veće grupe kao i naoružavanje preko i kroz jedinice TO RBiH. Treću fazu karakteriziralo je organizovanje, naoružavanje, kao i obucište većih grupa, članova i simpatizera SDS-a posredstvom jedinica JNA i donacijom na personal JNA, kao i njenu infrastrukturu.


141 Specijalni rat - Srečko omaras, "Organizacijski i vojnički predlog, diplomatski, vojnički - glavni momenti nevidljivih, teorije na kojima se nudi i podloge kroz koje se sada dotične posuda.

142 Intersec, 2000., str. 20.


145 "Slovenija je ostala na svesti".
Na dobru navršenju Nefeltica CS iz SRJH, 2-Sr. par. velj. 1-7 od 14.05.1990. godine izvršeno je na teritoriju sjeverne meteena proračun i osnovanje naružanja i montaže poduhveta CNO i S2 u akciznom ždbu.

Predisakciranje naružanja i montaže TO SRJH izvršeno je od 18.05. do 23.05.1990. godine za regije Bačka i Banjaluka, a od 23.05.1990. godine za regije Vojvodina.

Cilj predizakciranja je da se uspostavi proračun i osnovanje akciznog ždbu NVO 03 kao i uspostaviti proračun.

Naružanja će odvesti na naružanje i montažu JO, a za osoblje ugovorene proizvode. U ovoj primjeru su osnovni akcizni ždbi za najčešće naružanja i montaža retkih zidina TO s kojima izrađuju radne organizacije.

U reguli postavljeno je vijek za primjerak zahteva. Tako da se u ovom razdoblju NVO i S2 može montirati i obo pig roda za da se zasićanja primjerak.

a) Teritorijalna odborna SRJH

Do 16.05.1990. godine TO SRJH je usvojila proračun i naknade za S2. Osnovna primjerak za da se usvojila za proračun.

Dodzmno je bila primjerak jo vijekima tako da je NVO ovoj 2-osnovnom "četiri", 2-mostovima, 2-četverima, 2-četverima. 2-četverima, 2-četverima. 2-četverima, 2-četverima.

Nešto kasnije uslijedit će nova odluka o srednjih organa iz BiH, da to je da se Republički Stab teritorialne odborne (RSTO) SRJH prepoznati JNA Odlukom od 23. maja 1990. godine komandi 1 VO u Beogradu a zatim komandi 2. VO u Sarajevu sve do agresije na BiH. Tovom usludom je reguliran da se svi regionalni štabovi teritorialne odborne u SRJH prepoznaju u komandama 4 5 i 17 korpusa.
Ovim direktivama savezni sekretar za narodnu odbranu, koji je već tog trenutka bio indoktriniran srpsko-nacionalističkim idejama od strane srpskog nacionalističkog vrha u Beogradu, želio je izbijati mogućnost da republički štabovi teritorijalne odranbe postanu komande republičkih vojski. Taj isti cilj želio se ostvariti i stavljanjem regionalnih štabova TO (RŠTO) u Bosni i Hercegovini pod komande korpusa JNA koji su bili licirani na teritoriji BiH. Nakon toga su izvršene personalne promjene u štabovima TO SRBiH. Ovim činom je oduzeta mogućnost legalnog organizovanja i pripreme bosanskohercegovačkog naroda od strane njegovog republičkog rukovodstva za odranbu od predstojeci agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Ubrzo nakon ovих događaja uslijedila je naredba o zabrani izvođenja bilo kakvih taktičkih vježbi u organizaciji bilo kog nivoa TO RBiH, koje nisu odobreni ili pod punom kontrolom indoktriniranog vojnog vrha u Beogradu. To je bio period kada se SDS u pospomoći oslanja u svakom pogledu na osobile i infrastrukture JNA. U prilog naprijed izmijenost činjenici govori o službeno poboljšala komandant 5. korpusa iz Banje Luke koja je upućena Republičkom štabu TO SRBiH, a ista se odnosi na pripremu i formiranje grupa za zaprečavanje mostova na rijeci Savi u rejonu Bosanske Gradiške od 26. februara 1991. koja govori o obavezama i zadacima Republičkog štaba TO u tom periodu. Nakon naprijed izvršenih promjena na relaciji odnosa JNA sa TO SRBiH, kao i republičkim organima vlasti, ubrzo RŠTO BiH po direktivu vojnog vrha iz Beograda vrši reorganizaciju, odnosno smanjivanje TO BiH po ranijem planu "Jedinstvo III". Plan smanjivanja teritorijalne odranbe odnosno se upravo na period od 1991. do 1995. U tom istom planu stoji da se otpočne sa 1. oktobrom 1990. a zavrži najkasnije do 1. jula 1994., što znači da je trebalo početi i prije nego što se plan sačinio. U tom trebalo je rasformirati 9 partizanskih brigada diljem BiH, kao i veliki broj odreda i drugih jedinica TO RBiH. Četiri naredbe. Str. pov. br. 05/5-5 od 28 septembra 1990., Str. pov. br. 05/5-6 od 1. oktobra 1990., Str. pov. br. 05/5-7 od 23. oktobra 1990., i Str. pov. br. 06/1-7 od 23. oktobra 1990., koje je donio Republički štab TO SRBiH, odnosile su se na smanjenje broja pripadnika teritorijalne odranbe SRBiH sa 4.8% na 3% od broja stanovnika. Uz to, to je donet na osnovu saglasnosti Predsjednika SRBiH dato na 110. sjednici održanoj 22. februara 1990.

Sve jedinice TO SRBiH koje su rasformirane, u svom sastavu imale su u većini Bosnjake, što je i bio cilj transformacije rasformiranih jedinica u jedinice TO, te ostaviti jedinice TO sa srpskom većinom, a ujedno rasformiranih jedinice TO formirati nove jedinice, svakako sa srpskom većinom. Na isti način je upravo i sa razbijanjem teh jedinice. Osnovno zadatka je bio odraniti i u univerzalizaciji teh jedinice. Osnovno zadatka je bio eliminirati mogućnost odranbe i pružanje bilo kakvog otpora od strane neuzređenog stanovništva u BiH u prestojeci agresiji.


U trećoj fazi organizovanja, naoružavanja i obućavanja bosanskih Srba, nakon sprovedenih prvih dviju faza, maximalno se uključuju JNA i stavlja svoje ljudske potencijale i infrastrukturu na naspolaganje SDS-u odnosno bosanskim Srbinima.
Ovo govori da već duže vrijeme SDS naoružava bosanske. Sobe naoružanjem i vojnom opremom od JNA kao zajedničke svezene oružane sile. Takođe, to govori da se naoružanje dolijalo od JNA u nezakonitim krošninama. U knjizi BOSNA U KANDŽAMA KOS-a Munije stoji: "Ovo je, i jesen 1991. masovno naoružavanje SDS-a vrlo preko JNA, i direktnom nabavnom oružja preko prodavnica i firmu u kojima ključnu ulogu imaju bivši policajci SDB-a i SJB-a, kao što su Bit, Tito, Sniper, Kobra, a od policajaca Tadić, Joksimović i Petković. Ako se pogleda organizaciona struktura do kraja 1991. 1. VO sa komandom u Beogradu u čijem sastavu je bio najveći dio teritorije BH, a zatim i 2. VO sa komandom u Sarajevu, kao i komande korpusa u sastavu tih oblasti, te činjenice da je Republički štab TO bio potpuno komandi 1. VO, a regionalni štabovi komandami korpusa i činjenice da je već oduzeo naoružanje od TO RBH, proizlazi da napis je bio problem organizovati, naoružati i obući bosanske Sobe posredstvom organizacije strukture JNA i TO."
faza A. Da odmah formiraju etnički čist u općinama sa srpskim većinom (srpske općine), a u općinama sa srpskom manjinskom da formiraju paralelne srpske općine, opet sa etničkim čistim srpskim vlašću.

faza B. Da odmah u svim tim novoformiranim općinama formiraju krajne stambove, kako bi organizacijski objediniili sve ono što je do tada rasuđano i organizirano po srpskom etničkom ključu.

Ubrzo, aktom SSNO i GŠ OS SFJ pov. broj 245-1 od 27. januara 1992. formiraju se vojno-teritorijalni organi u BiH s ciljem smanjenja mogućnosti bilo kakvog rada sa jedinicom TO BiH bez znanja Generalštava OS SFJ.

Na pregledu podjele vojno-teritorijalnih organa u BiH, velikim štampanim slovima su ispisane one općine koje su trebale preuzeti svoju mobilizacijsku evidenciju od općina označenih u pregledu malim slovima, jer one, navodno, "nisu saradivale" sa vojno-teritorijalnim organima. To je značilo da će premisa biti povjerena samo komandantu vojnih okruga i osjeća, gdje su Srbi imali većinu i gdje su poznatih mogli osigurati kontrolu i uvid u mobilizacijske dokumente. To se u praksi pokušalo ostvariti, ali zbog otpora nesrpskog stanovništva, taj zadatak nisu uspjeli u potpunosti realizirati, odnosno petakolušali nisu uspjeli preuzeti vojnu dokumentaciju iz svih općina gdje Srbi ne čine većinu.

Pokušaji oduzimanja vojne dokumentacije dogodili su se u velikom broju općina na prostoru sjeveroistočne Bosne, a slučaj u povodu toga koji se desio u općini Bratunac ponajbolje govori o ulozi i namjerama JNA još tokom ljeta 1991. Nasmje, 30. avgust 1991. ujutro, predstavnici SDS-a za Bratunac na čelu sa predsjednikom Miroslavom Derošćanom upali su u prostorije sekretara Sekretarijata za narodnu održavanu Djemalata Bećirovića sa utimulivim zahtjevima da im preda kartoteke vojnih obveznika općine Bratunac. Pošto je Bećirović odbio da uputi kartoteke, prijetili su mu da će biti likvidiran. Na zahtjev sekretara prema načelniku SJB Bratunac, načelnik je preduzeo sve mjere kako bi zaštitio ličnu sigurnost sekretara...
a jedinke rezervnog i aktivnog sastava policije, te druge srpske dobrovoljačke formacije, sa ciljem vojne pripremne za agresiju i okupaciju Bosne i Hercegovine od strane Srbije i Crne Gore sa JNA, potpomogni "kolaboracionistima" bosanskih Srba. 36

Jedan od prvih, historijski utvrđenih dokaza u vezi sa naoružavanjem bosanskih Srba od strane JNA jeste i pokušaj ubačivanja veće količine naoružanja i municije iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu kada je jedan takav kamion zaustavljen u među Delići na putu Nikšić - Bijela od strane regularne policije BiH. Tim istim naoružanjem nakon što je dopremljeno u Bijelu naoružali su pripadnici četničkog odreda "Karadžađe" iz Nevestinja. Oprostor zatim, na putu Visoko-Kiseljak, 27. ožujka 1991., zaustavljeno je vozilo u kojem je pronađena veća količina municije i oružja sa potvrdom od Oponskog odbora SDS-a Visoko. 37

Krajem 1991. i početkom 1992. uslijedio je ogroman broj takvih pokreta od grupe do kolone vozila koja su prevozila naoružanje i vojnu opremu od JNA diljem Bosne i Hercegovine s ciljem naoružavanja bosanskih Srba. Tako je 21. ožujka 1991. policija zaustavila tri kamiona kod starog Bistričkog stanice u Općini Stari Grad – Sarajevo u kojima je pronađena velika količina naoružanja i municije. Certifikat robe u vozilu glasio je da se prevoze banane i južno voće, a ne vojne materijale. U drugoj polovini februara 1992. zaustavljena je kolona od četiri špilera i dva faja u Han Devleti uveće oko 23,00 sati koji su bili puni oružja. Dokazali su se iz prave Timove Uglica, bez pratnje, putnih naloga i specifikacije robe. Od momenta formiranja 2. VO na prostoru BiH, ta komanda preuzima sve ingerencije o pitanju ukupno odbrane i sigurnosti bosanskih Srba (BiH), te se tako i ponašala sve do početka otvorene agresije na BiH. Legalni organi vlasti Bosne i Hercegovine bili su potpuno marginalizirani od strane komande 2. VO. Ova komanda nije niti privedala značaj legalnim organima vlasti, već je isključivo slušala i izvršavala zapovijesti GŠ OS SFJ i saveznom sekretaru za NO. To je jedan od osnovnih razloga zašto je u tom vremenu bosanski narod, spoznavao opasnost, oplemeno sa organizovanjem i stvaranjem Patriotske lige BiH (PL BiH) i drugih patriotskih odbrambenih snaga. Kao

36 Srnu Čekić, rev. tamo, str. 27.
37 Isto, str. 41.

LEGENDA

- oprema – specifični vojni izdaci
- oprema – specifična komenda inaši izdaci
- komendativi vojni izdaci
- glavno pravilo – dodatna komenda NTO

Što je već rečeno, tadašnji GŠ OS SFJ, kao i savezni sekretar stvori su se u potpunosti u funkciju srpske nacionalističke politike i na strani Srba. Kako se približavalo vrijeme otpočinjanja agresije na BiH, tako je vojno rukovodstvo JNA sve više intenziviralo naoružavanje bosanskih Srba. Tokom februara i marta 1992. prestali su ilegalno naoružavati, a prešli na otvoreno i javno, transparentno okupljanje i naoružavanje bosanskih Srba u kasarnama JNA diljem Bosne i Hercegovine. U prilog tome, kako i koliko je naoružano bosanskih Srba od strane JNA u tom periodu, najbolje ilustriraju podaci u knjizi dr. Sinija Čekića. 38 U ovaj knjizi stoji da je već 19. marta
1992. na teritoriji BiH u komandama, jedinicama i ustanovama 2. i 4. VO koje pokrivaju kompletnu teritoriju BiH, uglavnom, završena mobilizacija, naoružavanje i opremanje "vojnih obveznika" srpske nacionalnosti.

Kada je političko rukovodstvo – Predsjedništvo SRBiH konačno uvidjelo da je pitanje samo dana kada će otpereti agresija na BiH i desiti se ono što se desilo odmah već početkom aprila u Bijeljini, Janji, itd., legalno

Medium JNA je odbila vraćanje naoružanja i opreme TO BiH, zahtjev za vraćanje određenog oružja uslijedio je isuviše kasno. Naoružanje, municija i oprema kojima su naoružane i opremljene srijep oružane formacije dano je iz arsenaleta JNA, TO SRBiH, kao i TO-a MUP-a Srbije. Tako je JNA naoružala, opremila, popunila i obučila veći dio bosanskih Srba, budućih "kollaboracionista" agresora, u rukovanju i gađanju pješadijskim i amfibijamskim naoružanjem, što potvrđuju brojna dokumenta.

Bilo je slučajeva da na prostoru BiH, gdje jedinice JNA nisu imale dovoljno naoružanja i vojne opreme da se vrši eksterijerijalna (regionalna) popunjava. Tako je zbog nedostatka naoružanja i vojne opreme na prostoru Bosanskog Petrovača, 8. januara 1992, komanda 2. VO iz Sarajeva naradila da se izda veća količina naoružanja i vojne opreme za potrebe OpSTO Bosanski Petrovac.

Dana, 13. marta 1992. u komandi 6. operativne grupe održan je sastanak predstavnika Saveznog sekretarijata za NO, 2. VO, komandira korpusa i predstavnika MUP-a i paradižarvanog Glavnog taba TO "Republike Srpska Krajina". Sastankom je rukovodio zamjenik načelnika GŠS SRJF. Na tom sastanku su u vezi sa popunom i naoružanjem zauzeti sljedeći stavovi:

a) MUP ima obavezu dostaviti zahtjev za popunu, a prioritet će imati jedinice milicije, TO - pješadijski odredi;

b) komande korpusa su bile obvezne da iz svog sastava izvrše popunu po formaciji jedinica i stabola TO i milicije ispravnim naoružanjem i opremom. Za eventualni nedostatak naoružanja obratiti se komandiri 2. VO; i

c) popuna korpusa nedostajućim i opravkama neispravnih MTS-a bit će izvršena nakon predlokalizacija.

Nakon toga, komandant 2. VO, general Milić Kukanjac je svojim dokumentima tokom mjeseca stalno tražio izvještaje od korpusa o tome da li su realizovali zadatke shodno zaključcima sa navedenog sastanka. Zalio se komandantu 2. VO iz razloga što je ubrzo trebao otpoći sa aktivnostima po planu RAM.

Paralelno sa procesom naoružanja bosanskih Srba od strane JNA uslijedila je i predlokalizacija veća količina vojnog MTS-a, kao i jednina sa jednih na druge lokacije, odnosno sa svih onih lokacija za koje se procjenjivalo da nisu bezbedne i sigurne na tom mjestu.

Još sredinom 1991. u skladu sa aktivnostima vojnog rukovodstva SRJF, kao i vojnog i političkog vodstva Srbe, glavni odbor SDS-a BiH donio je naredbu da se pristupi organiziranom naoružanju srpskog naroda u BiH, odnosno nabavljanju naoružanja za sve obvezne srpske nacionalnosti.

Shodno tome, glavni odbor SDS-a zauzeo je stav da se naoružanje srpskog naroda izvrši putem JNA, te je oni u vezi zaključeno da sa JNA treba uspostaviti kontakt i saradnju. Znači, od sredine 1991. rukovodstvo JNA i SDS-a imaju opsežno istovjetan cilj JNA je otpočela gotovo otvoreno i javno organiziran jedinice SDS-a, odnosno "pete kolone" i "kollaboracionista" bosanskih Srba i naoružati ih, odnosno obučavati na tom naoružanju sa uporebnim kompletnu infrastrukturu JNA koja je potrebna za takve aktivnosti.

Nakon priznavanja Bosne i Hercegovine 6. aprila 1992. kao suverene i međunarodno priznate države, vojni vrh JNA našao se u dilemišta čijim se s JNA u BiH odnose sa vojnicima koji nisu porijeklom iz Bosne i Hercegovine, bojeći se navodno, da JNA ne hude proglašena agresorskom vojskom od međunarodne zajednice. U jednoj od informacija koja je dostavljeno komandant 2. VO u GŠ OS SRJ, neposredno pred agresijom na BiH, iznosi da nema ni govora da bi Muhamed mogli prihvatiti da ostana u krajini Jugoslavij i da će, naprotiv, raspoložene informacije sa njihovim snaga "Patroksi tiga" i "Zeleni herceke" u pripremnim za napad na bosansko-grožansku JNA. Istovremeno izjavljava o spremnosti jedinica 2. VO za postupanje po planu RAM. U isto vrijeme, on predlaže da bi zgodnje situacije u BiH rešio početni nesporan rad sa realizacijom i faze plana RAM. Komanda 2. VO imala je zadatak da postupi i po planu "Tepih", a to je prestajanje sjeveroistočne Bosne po pravima Bijeljina - Zvornik - Bratunac, kao i to da je spremna zapošljati polazne pozicije, s ciljem osećanja i okruženja urbanih centara sa muslimanskim većinom. Ta je komanda izvela i nekoliko opozicionih vježbi na prostorima istočne Bosne na temelju planovog okruživanja civilnog nezavisnog stanovništva u području svih po posebno odobrenom planu "BIO-131-S".

Sve ovo komanda 2. VO, kao i u cijelini vojni vrh JNA mogao je raditi i predlagati jer je tog trenutka JNA već imala prekufs "srpska", a većina bosanskih Srba kao "petka kolona" ili "hkolaboracionisti" bili su organizovani u vojnejedinic, navrđani i obučeni za izvršenja takvih zadataka. Početkom aprila, vojni vrh JNA nađe početak realizacije drugog dijela plana o agresiji na Jugoslaviju...


a) JNA:

b) Vojsci Srpske Krajine u Hrvatskoj i

c) Vojsci Srpske Republike BiH.


Sve je ovo bila poka formalnost i maskiranje pred međunarodnom zajednicom da, kao teško, Beograd više nema ništa i u kon popu sa ratnim događanjima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U kojima Davora Domazeta Lože HRVATSKA I VELOKO RATIŠE stoji: "Sustav upravljanja nadzora - predviđanje bio je takav da su Ministarstvo obrane - srpske krajine u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini izravno podređeno ministarstvu obrane Savezne Republike Jugoslavije koje je imalo dvije zadace: 1. koordinirati izradu obrambenih planova, 2. zaštiti venčanske granice i njihovo opečenje u ustavno - pravni i teritorijalni sustav Jugoslavije. Generalstab JNA je operativno započeo ovaj..."
postrojba Vojske Jugoslavije, "vojske republike srpske" i "srpske vojske Kraje".  

Paralelno sa opožećanjem agresije na BiH srpsko nacionalističko rukoredstvo BiH vriš transformaciju i organizovanje bosanskih Srba u srpsku vojsku Republike srpskog naroda u BiH. Naime, oni su izvršili samo pretvaranje komande 2. VO u GŠ Vojske Republike srpskog naroda u BiH i unesto dotadašnjeg komandanta 2. VO generala Mišutina Kukanjca, imenovali su generala Ratko Mladića za komandanta GŠ. Po nekim izvorima, generalpotpukovnik Ratko Mladić je još 12. aprila 1992. u Banjoj Luci formalno primio nagrjadu zavedenu dužnost, ne čekajući da se pravno označi Vojska Srpske RBBiH, a za njegovog zamjenika imenovan je generalmajor Manojo Milovanović. Pored prve dvojice, u sastav GŠ VRS imenovani su i:

- generalmajor Đorđe Đukić – pomoćnik za rezervu,
- pukovnik Zdravko Tolimir – pomoćnik za sigurnost i
- pukovnik Miro Grubar – pomoćnik za mobilizaciju.

** GENERALSTAB VOJSKE SRPSKE RBBiH **

Komandant general: Ratko Mladić

Ned. Baka: gen. maj Manojo Milovanović

![Diagram](image-url)
Imenovanje je izvršeno od strane generalpukovnika Blažeta Adžic, saveznog sekretara za NO SFRJ. Na isti način su izvršili preimenovanje djela 9 i 10. korpusa u 2. krajski korpus, zajedno 5. korpusa u 1. krajski korpus, 17. korpusa u istočno-bosanski korpus (IBK), 4. i djela 14. korpusa u sarajevsko-romanijski korpus (SRK), 13. korpusa i 2. operativne grupe - Trebinje u Hercegovački korpus, djelovi 4. i 37. korpusa u Držanski korpus.

Organizovanjem, formiranjem i stvaranjem stručki čiste srpske vojske u Bosni i Hercegovini i zaživljavanjem iste na terenu, SDS, odnosno bosanski Srbi su završili sa svojim vojnim organizovanjem, naoružavanjem i obučavanjem. Tom reorganizacijom rasformirane str. 2 14. VO na prostoru BiH, izvršena je transformacija korpusa, završena je formiranje vojske Republike srpskog naroda u BiH kako je to prikazano na šem. 172

Odgledno je da su glavni nosioći organizovanja, naoružavanja i obučavanja bosanskih Srba bili državno rukovodstvo Srbi i Ume Greve i vrh JNA, srpski nacionalistički vrh iz Beograda, kao i SDS BiH.


Njihovi efektni su bili: preko 100.000 naoružanih vojnika, starješina i pitomaca, 900 tenkova, 1.100 OT i drugih borbenih vozila, nekoliko hiljada različitih artiljerijskih sredstava za podršku, određeni broj borbenih aviona.

172 Davor Đorđević, ULOGA JNA KAO SRPSKE IMPERIJALNE ŠELE U BiH, pravno srpski voj. NO srpskog, Zagreb, 1982., str. 14

173 Pod pojmom srpskih dobromoljaških jedinica podrazumevamo sve dobromoljaške jedinice koje su naoružane i kao takve nosioci svih legitimnih državnih odgovornosti i istraga. Prilikom uzimanja ovih vojnih jedinica u vojni plan za 1992. godinu, sudjelovanja u opsadama, akcijama, borbi, akcijama i operativnim dejstvima, postoji nekoliko iznimaka između pravila i odredbe o djelovanju i organizaciji jedinica u BiH.
i helikoptera, te druge tehnike, kao i ogromne količine ratnih rezervi. Tako je od nekadastih ukupno sedamnaest (17) korpusa JNA, na teritoriji Bosne i Hercegovine djeljeno ili u cijeli krajem 1991. i početkom 1992. bilo

stačionirano 11.

Po brojnom stanju i ratnoj tehnici najjači su bihaćki, banjalukački, kninski i uzlanski korpus, čiji su djelovi, porod ostalih, učestvovali u agresiji na Republiku Hrvatsku 175.

Po njemu su ovo bile snage koje su učestvovalo u agresiji na BiH i sredstva za kojima su bili najrađeni. Istraživanja pokazuju da je u početku agresija na Bosnu i Hercegovinu od 17 korpusa JNA na teritoriji BiH bilo stačionirano 6 korpusa i to: 4., 5., 17., dio 9., 10. i 13. korpus, kao i 2. OG (operativna grupa) a u toku agresije na BiH, učestvovalo u agresiji uzeli su 2., 12. i 37. korpus vojske SRJ, što znači da je u agresiji na BiH učestvovalo 9 korpusa i jedna OG JNA, od čega je u maju 1992. nastalo 6 korpusa vojske Srpske republike BiH.
| # | Naziv proizvoda | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa | Proizvod | Unosa |
|---|----------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 1 | Proizvod 1 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 |
| 2 | Proizvod 2 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 |
| 3 | Proizvod 3 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 |
| 4 | Proizvod 4 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 | 3456 | 7890 | 1234 | 5678 | 9012 |

**Note:** The table contains data with placeholder numbers for demonstration purposes. The actual values should be replaced with real data.
Poglavlje III

SJEVEROISTOČNA BOSNA U POLITIČKIM I VOJNIHM PLANOVIMA AGRESORA I REALIZACIJA TIH PLANOVA
Osnovne karakteristike sjeveroistočne Bosne sa geopolitičkog, ekonomskog i vojnog aspekta

Sjeveroistočna Bosna obuhvata teritoriju tuzlanske regije koju je sada činjalo 19 općina: Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Škrovići, Kalesija, Živinice, Tuzla, Kladanj, Banovci, Lukavac, Grčenića, Gradacac, Srebrenik, Brčko, Orašje, Bijeljina, Ugljevik i Lepare. Locivana je u uglu sjeveroistočnog dijela teritorije Bosne i Hercegovine, površine od 6.820 km². Svojim istočnim dijelom izlazi na rijeku Drinu od Srebrenice do Bijeljine, koja je u isto vrijeme istočna državna granica Bosne i Hercegovine sa SRJ (Srbijom), dok na sjevernom dijelu od Bijeljine do Orašja izlazi na rijeku Savu koja je u isto vrijeme državna granica između Republike Hrvatske i SRJ (Srbije) sa Bosnom i Hercegovinom. Sjeveroistočna Bosna graniči sa dvjema susjednim državama. Preko 80% dužine te granične sa SRJ (Srbijom) Administrativni, politički, kulturni i ekonomski centar sjeveroistočne Bosne je Tuzla. Na tom prostoru po popisu stanovništva iz 1991. živjelo je 949.682 stanovnika 176 sa 139 stanovnika po 1 km², u odnosu na bh. prosjek koji je bio 85 stanovnika po 1 km². To je predstavljalo gotovo jednu četvrtinu ukupnog stanovništva SRBiH, a bošnjačko stanovništvo ovdje činilo je više od jedne četvrtine ukupnog bošnjačkog stanovništva u SRBiH. Srba je živjelo oko jedne petine, a Hrvata oko jedne desetine od ukupnog broja tih naroda u SRBiH, ne računajući kategoriju "ostalih", među kojima je svakako bilo ponajviše Bošnjaka - Muslimana. Od 19 općina, 14 ih je imalo većinsko bošnjačko stanovništvo, 4 srpsko i jedna

Sjeveroistočna Bosna je veoma bogata raznim prirodnim resursima (lime, rane za ljekovita, hidroenergetički i dr.). Ima razvijenu prigradu, industriju, a i takva bila je jedna od vodećih regija u SRBiH - SFRJ. To su neki od razloga zašto je sjeveroistočna Bosna uvijek bila dominanta u političkim i vojnim planovima istočnog susjeda od VII stoljeća od kojih je nastao. Od nastanka istočnog susjeda, pa sve do danasnjih dana, sjeveroistočna Bosna (BiH) nema mira, bila je gotovo u konstantnom manjim ili većim razdobljima izložena stalnoj agresiji od Srba (Srba) sa istoka. U knjizi "Vidove Imanovića" stoji: "Svi napadi koji su dolazili sa srpske strane bili su praćeni nevidenim zločinima. Kad su Srbi napada, Srbi upali u Srebrenicu, zapali kauz su da su to prvo temeljito opijačali, a onda spalili. Ostala je u njihovim rukama do 1415 kada su Bosanci povrati. U teškim bojama koji su vođen za njeno oslobađanje, neprijatelj je doživio strana poraz, a u završnici bi sanje su skoro sve njihove vojvode Srbi, međutim, nisu lakše izgubili tako bogat pijen i nije prošlo dugo opet su poveli rat i nacisti Srebrenicu. Kralj Tvrtko II ju je 1426 povratiо, ali su Srbi nije do bolje godine ponovo osvojili, da bi je Bosanci ponovno 1428, zatim su Srbi ponovo osvojili 1439., nd. nd. nd. Samo u narednih 15 godina od 1444 do 1461 Srebrenica je prelazila iz ruku u ruke čak 9 puta."

177 Srebrenica, ZADONJICA PROSTORA, Sarajevo, 1994., str. 154
178 Imanović, KORIJEN BOSNE I HERCEOVINE, Sarajevo, 1990., str. 23.
179 ibid. str. 209
180 Republički zavod za statistiku, popis stanovništva iz 1981.
Srebrenica je stoljećima odoljevala agresivskim nasiljanim, ali ovom posljednjem, na kraju XX stoljeća, 11. jula 1995., nije uspjela odoljet.

Sjeveroistočna Bosna je u kontinutetu bila izložena stalnim napadima sa istoka tokom srednjeg vijeka, zatim je to nastavljeno za vrijeme turske carevine, austrijske carevine, kao i tokom I. i II. svjetskog rata i na kraju, kada su mnogi mislili da je to historijska prošlost. Bosna i Hercegovina (sjeveroistočna Bosna) je ponovo izložena agresiji od 1992 do 1995., na samom kraju 20. stoljeća, surovo kao nikada u dotadašnjoj historiji. Sjeveroistočna Bosna, a time i BiH u cjelini, u svojoj historiji oduvijek je, u svim političkim i vojnim planovima svih agresora, bila meta u svim ratovima koji su se vodili na prostoru Balkana. Posebno je velikaarska nacionalistička politika iz Beograda imala strategijski interese prema BiH (sjeveroistočnoj Bosni). Oduvijek je željela eliminisati Bosnu i Srbu kao međudržavnu granicu, pomjeriti je daleko na zapad, time doći u posjed velikog dijela teritorije, značajnih prirodnih i drugih bogatstava, uništiti nespisko stanovništvo i uključiti je u "Veliku Srbiju". Pokušali su to čak i u aneksionoj krizi 1908. (plan Jovana Cvijica). To se pokušalo urediti i u posljednjoj agresiji na BiH (sjeveroistočnu Bosnu).

Tuzlanski region je i najveća aglomeracija muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ujedno, to je najveći rudarski rezer na Bosni. Tu leže najveće rezerve soli i uglja, te drugih ruda (azbest i sl.). Veliki je centar hemijske industrije Bosne i Hercegovine Regija Tuzla je u ukupnom nacionalnom določku Bosne i Hercegovine osamdesetih godina prošlog stoljeća učestvovala sa 18,1%, u društvenom proizvodu 18,2% i osnovnim stredstvima sa 18%. Broj zaposlenih ove regije činio je 17,7% ukupnog broja zaposlenih u BiH. Geološke rezerve uglja sa stanovništva kriterije vrijednosti čine 70% rezervi BiH, a geološke rezerve soli su u možnosti podmiriti potrebe BiH u narednih 250 godina. Rezerve boksita čine oko 90% ukupnih geoloških eksploatacionih rezervi BiH.

Rezerve oloveno-cincane rude, bez obzira na nizak stepen geološke istraženosti, čine oko 50% ukupnih rezervi BiH. Rezerve arzbeta se cijene...
na oko 90% ukupnih rezervi BiH. U tužlanskom bazeni postoje značajne mogućnosti eksploatacije kvarčenog pjeska, kreda, kalcina, faldspata, klaporce, gline i ukrašnog kamena. Rezerve šumskog bogatstava, posebno drveće, čine oko 11,3% ukupne drvene masive BiH. Po poljoprivrednom potencijalu oranžni površina od 208.882 ha čine 25,2% od ukupnih oranžnih površina BiH.

Prema navedenim pokazateljima tužlanska regija u evropskim razmjernicama spada u kategoriju bogatog područja sa 0,35 ha oranžnih površina po stanovniku, dok npr. Holandija raspolaže sa svega 0,06 ha ili Belgija sa 0,09 ha, a kao što znaju, svjetski su proizvođači mesa i mljeka i prerađenina od mesa ili mljeka, ili, pak, Slovenija, koja raspolaže sa 0,13 ha oranžnih površina po stanovniku, a ostvaruje od poljoprivrede oko 3 puta veću nacionalnu dohodak (per capita) od ove regije.


Teritorija sjeveroistočne Bosne ima relativno razvijene komunikacije, kako saobraćajne, tako i željezničke, odnosno zračne, koje i te kako, pogodnju dobroj organizaciji održavanje. U demografskom smislu, teritorija sjeveroistočne Bosne je jedan od gušće naseljenih prostora u BiH. Shodno iznijetim podacima o broju stanovnika na teritoriji sjeveroistočne Bosne nameće se zaključak da je ta teritorija imala dovoljan broj vojno sposobnog stanovništva za održavanje i agresiju. Dobra razvijenost teritorije sjeveroistočne Bosne u ekonomsko-privrednom smislu, zatim naklonjenost prirodnim resursa bio je veoma bitan faktor zato što je ta razvijenost sa tim prirodnim resursima omogućivala i zadovoljavala potrebe uspješne održavanje sjeveroistočne Bosne od predstojećih agresija. Razvijenost u ekonomsko-privrednom smislu u godinama neposredno pred agresiju ipak je doživela zastoj zbog ekonomskih destrukcija Bosne i Hercegovine u cijelini od strane srpske nacionalističke politike iz Beograda. Osnovni cilj je bio blokiranje resurse neophodne za organizovanje održavanje i održavanje odbrambenog i odborodničkog rata. Ekonomski destrukciji sjeveroistočne Bosne (BiH) direktno je bila u funkciji priprema za agresiju na Bosnu i Hercegovinu od strane Srbije i Crne Gore. 183
Operativno-strategijski razvoj JNA na prostoru sjeveroistočne Bosne

Vukovaru i u tom dijelu teritorije, kada je taj dio teritorije prešao u zona odgovornosti 12. novosadskog korpusa.

Formiranjem 17. korpusa JNA sa sjedištem u Tuzli sa njegovom zonom odgovornosti imalo se za cilj izvršiti operativno-strategijski razvoj jedinica 17. korpusa s težištem na uspostavu snažne osnovne infrastrukture teritorija. Formiranjem taktičkih jedinica 17. korpusa, uz iskorištavanje stara infrastrukturnih zabilježaka, značajno se povećala sposobnost uspostave snažne osnovne infrastrukture teritorija.

* Prvo, nepodudaranje zona odgovornosti korpusa ili vojnih oblasti sa teritorijama regija ili republika tadašnje SFRJ, već uključivanje teritorija u jednu zonu odgovornosti korpusa ili vojne oblasti od više regija ili republika, automatski se onemogućavao bilo kakav politički ili vojni uticaj legalnih organa političke vlasti regija ili republika na komande korpusa, odnosno komande vojnih oblasti.

* Drugo, željelo se po svakom cijenu ostvariti jednostanje i subordinaciju u OS SFRJ do najnižih nivoa, što znači primanje uputa i narudženja isključivo od vojnog vrha iz Beograda, a koji je već od 1990. bio pod apsolutnim utjecajem srpskog nacionalističkog političko-državnog vrha iz Beograda. U zoni odgovornosti 17. korpusa oštra je teritorija sjeveroistočne Bosne-tuzlanske regije (svih 19 općina), zatim teritorija općina Modriče, Dervente, Bos. Brod, Ošak i Bos. Šamac u dobrojske regije, kao i dio teritorije sjeveroistočnog dijela Republike Hrvatske, kako je prikazano na štiri suvih vojnih oblasti sa zonama korpusa.


Komanda 17. korpusa bila je lozirana u centru grada Tuzle, komandant je bio general Save Janković, po nacionalnosti Srb.


Početkom 1992. na prostoru sjeveroistočne Bosne, odnosno šire u zoni odgovornosti 17. korpusa bile su ložnira sljedeće komande i jedinice JNA.

186 Zdenko Suduljević, Savjetnik, str. 80
187 ARH - Vf Bih (GSA 1555/18813-1)
188 Zijad Rujanac, Ops. Jedini Grad Sarajevo, Sarajevo, BHC, 2000., str. 187

Pošto se veci dio teritorije BIH smatralo vrlo pogodnim za odbranu u slučaju agresije na SFRJ sa bilo koje strane, razvijene su sve vrste veza SSNO na ovim prostorima, kako u miru, tako i u ratu. U tom smislu ranije su izgrađeni namjenski objekti Goljak kod Han Pijeska, zatim Zap kao komandom mljelo vrtovno komandne OS SFRJ na prostoru sjeveroistočne Bosne kao i mnogi drugi na teritoriji BIH, naprimjer, Ark kod Konjica, Bosat u Sarajevu itd. Pored ovoga, na prostoru sjeveroistočne Bosne izgrađena su i radio-reljefna čvorovi za korištenje radio-reljefnih veza u miru i ratu. Takva čvorova na teritoriji sjeveroistočne Bosne bila su na Majevici uz Tuzlu (Stolice k. 916), na Velikom Žepu istočno od Han Pijeska (tr. 1837). Pored ove dva, još pet nestalih namjenskih čvorova je bilo na ostalim dijelima teritorije BIH. Radi ilustracije preko radio-reljefnog čvorova na Velikom Žepu i Boračini uspostavljene su veze od interes za SSNO i VK OS SFRJ, zatim na Okresnicu (Majevica) uspostavljene su veze za potrebe vojnog aerodroma Dubrave itd.

Najveća skladišta vojnog arsenalova komandi i jedinica JNA na prostoru sjeveroistočne Bosne, odnosno u zoni odgovornosti 17. korpusa bila su: Gorinje i Donje Ševarje, kao i Bazar u blizini Dobroja, Rabice kod Đerventove, Krepice kod Brčkog, Patkovača kod Bijelje, kodovec u Tuzli, Ljubača kod Živinca i druga. Manje izgrađena skladišta na prostoru sjeveroistočne Bosne, odnosno u zoni odgovornosti 17. korpusa. Rakete jedinice PVO nisu bile locirane na prostoru sjeveroistočne Bosne, dok su jedinice VOJIN bile snabdijevane radartima sa Majevice (FPS-70), kao i sa drugim mjesta.

S obzirom da se tokom agresije Srbije na sjeveroistočno dio Hrvatske u jesen 1991. pojavilo veliku broj dezertirnju i nezadovolja Srbica na mobilizaciju, to je bilo i povod da se savezni sekretar za NO Vejko Kadijević odluči na uključivanje doborovljiaca i dobornovalijskih jedinica u sustav OS SFRJ zbog osnaživanja pripadnika JNA, general Kadijević je morao propisati i donijeti "Uputstvo o prijemu doboruvalaca u JNA." Rezultat ovog Uputstva su svakako mnogo brojne dobornovalijske jedinice iz Srbije i Crne Gore koje su upravljene i koje su bile na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, čime su profesionalne jedinice JNA u velikom dijelu kasnije stvorene u funkciji onih koji su ih snabdijevali i podržavali. Od 19. marta 1992. u vojnoj oblasti Sarajevo, formirane su brojne "dobornovalijske" jedinice, a u 17. korpusu Tuzla bilo je 8.249 dobornovalac, dok je u cijeloj 2. VO Sarajevo bilo 69.198, plus 6.500 dobornovalaca sa teritorije BIH u sustavu 4. vojne oblasti. Sve ove dobornovalijske jedinice bile su pod komandom korpusa JNA, odnosno u sustavu TO Srpske Republike, BIH. Međutim, komanda svima tim omarom, formacijama u BIH bila je u Beogradu. Generalstabil OS SFRJ (SRU), komada koja je imala ulogu glavne komande tokom cijelog perioda agresije na Bosnu.1

Nakon borbenih dejstava na sjeveroistočnom dijelu Hrvatske, u kojima su učestavljale i jedinice 17. korpusa Tuzla, komandnog korpusa vrlo pregupiljavanje jednog dijela svojih snaga sa toga prostora: Dio snaga je zadržao na tom istom prostoru, na lijevoj obali rijeke Save, dok je dio jedinica sa tog prostora razmjestila u krasinama Tuzle, Bijeljine, Brdskog i Đerventove. Dio snaga oslonac na krasinu držao je na položajima upotrebe na desnoj obali rijeke Save, od usta rijeke Visaba do rijeke Drine, pod dubinim planina Borja, Ozren i Javorine. Čiji je to je komandant 17 korpusa iz 92. motorizovana brigade iz Tuzle uputil jedan motorizovani bataljon u napad na Vukovar. Nakon privatnog zaustavljanja agresije na Hrvatsku, početkom 1992. raspored snaga na prostoru sjeveroistočne Bosne bio je:

u Bijeljini i neposrednoj okolini, kao i u kasarni bile je stacionirano oko 1.000 vojnika na položajima od Bosanske Raće do seli Crnićević, bili su snage jednog motorizovane bataljona, žutino od Bijeljine sedi Hase-sela Glogovac bile su snage jednog oklopnom bataljona, a na širem prostoru lanje snage jednog mehanizovanog bataljona.

Devetnaesta godina u Vukovaru, zatim 5.270 civije naoružanja i 140 tona municije iz skladišta u Servidijama između 4. i 5. sela Tumele-Tumarsko brdo (sjeverozapadno), 10 km od Zavodića na padine Ozrenza, dio rezervi iz skladišta Sevalije između je u Lozicu (Srbija), upravo za one snage koje će izražiti napad na Zvornik-sjeveroistočnu Bosnu iz toga pravca, zatim 10.385 civije naoružanja i 137 tona municije iz skladišta Kroščić kod Brčkog između je u novo skladište na prostoru između Lopara i Ugljevika, iz skladišta Kozlovac-Tuzla prebojeno je 20.000 civije naoružanja i 268 tona municije od TO u novo skladište između Lopara i Ugljevika, itd., itd.

način u datom trenutku sadjeftovale iznuta na određenim pravcima ka agresorskim snagama koje napadaju s fronta.

Navedene činjenice prethodnog čitao i komentar po istom šematski potvrđuje potpukovnik Mile Dubajć kao komandant 92 TG (taktičke grupe) na svojoj Odluci za borbenu djelostv 360.

Na kraju izvještaja komandanta Okružnog staba TO Tuzla, kojeg je napisao i poslao Glavnom stablu TO RBH u Sarajevo samo dan prije negošeg zaboravljanja, eksplicitno stoji da je potpukovnik Mile Dubajć, komandant 92 mbt-a kasarni "Hušinjska buna" u Tuzli naoružao i opremio 150 vojnika u Lukavcu i 500 vojnika u Tuzli, uz saglasnosti rukovodstva tih općina na čelu sa tadašnjim načelnicima Dubajćev cilj je bio ostvariti varadnj na njima sve dok snage agresora sa fronta ne stignu do Tuzle i Lukavca. Rukovodstva tih općina izgleda da nisu razumjela ili nisu htjela razumjeti tadašnju situaciju. Svakako, oni su to uradili bez znanja i odobrenja komandanta Okružnog staba TO Tuzla i viših državnih organa. Ovo je najflagrantniji primjer samovolje, izdate, nepouzdanosti, u krajnjem, kolaboraciju sa agresorom.


Komparaciju ovih datuma je veoma bitno izvrsiti iz jednog osnovnog razloga da se sagleda što je agresor radio u određenim vremenskim periodima, kako na frontu, tako i u unutrašnjem dijelu teritorije sjeveroistočne Bosne. Agresor je već okupirao značajni broj gradova, a u Tuzli i nekim drugim mjestima sjeveroistočne Bosne sprovodi ostale aktivnosti kao u najnormalnim okolnostima, kao da komandant kasare u Tuzli i komandant aerodroma Dubrave nisu ni znali što se to dešava u Bijeljinj, Janji, Zvorniku i drugim mjestima, odnosno pitaj se i „ko to tamo napada" i vrši okupaciju gradova, ubija i podjele neduljivo stanovništvo, a naizgled rukovodstva pojedinih općina je vjerovao u to. Upravo iz razloga vjerovanja JNA jednog broja političkog偶尔元素ova na prostoru sjeveroistočne Bosne, njihova lojalnost prema aktivnosti JNA agresora je omogućila da bez ikakvih problema vrši stalno pregupzivanje svojih snaga u centralnom dijelu sjeveroistočne Bosne.

Zašto je bila ovakva situacija možda najbolje govor iskaz Dzaved Pašića: "Čini se da većina Bošnjaka (Muslimani) nije bila svjesna odakle im prijeo opasnost. A prijelao je ga da druge strane i na istok i u Zapad. Sa istoka grubo i sirovog, a sa zapada prijatno i uvijen, iako su u preljeti doživjeli mnogo neugodno iznenadanja i bili izloženi genocidi. Bosnac (Muslimani) su poslije višeestranjaka izbili uključeno zaokupljeni političkim radom na globalnom planu, a mnogo manje onim što je realna situacija nalagala."
Bošnjačko-muslimanski narod je vojno svoju bivšu državu, pa i njenu JNA vjerava u nju, ali obmanjivala ga je politika državnog srha SFRJ, kao i politika mnogih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, pa čak i lokalna politika SDA SRBiH, izjavama tipa "Rata neće biti. . .", "Za rat je potrebno dvoje..." itd.

Izgleda da su tadašnji lideri BiH previdjeli, ili nisu hijelij vjerovati u mogućnost genocida i agresije na kraju XX stoljeća. Oni su zaboravili količ je Bosna kroz svoju dugu historiju imala neprijatelja.

Toga su morali biti svjesni tadašnji, kao što moraju biti svjesni i današnji i buduci bih političari, da je genocid i agresija bila sasvim izvjesna i moguća 1992., kao što je moguća i u budućnosti, samo je pitanje hoće li se stvoriti mogućnost i ukazati priliku da nacionalisti, poput Slobodana Miloševića, Franje Tudmana i mnogih drugih, to ponovo učine Bosni i Hercegovini i Bosancima. Niko u Bosni ne može da kaže da neće biti novih pokušaja ugrozavanja BiH. Niko više ne smije biti kategorijan u postavkama "da rata neće biti..." i "da je za rat potrebno dvoje...", itd.

Te su osnovni razlozi koji su omogućili da agresor neometano i blagoobremeneno izvrši operativno-strategijski razvoj svojih snaga na prostoru sjeveroistočne Bosne, kao i dogradnju, odnosno korakuro tog razvoja pred agresiju na sjeveroistočnu Bosnu (BiH).

Realizacija političkih i vojnih planova agresije na prostoru sjeveroistočne Bosne (BiH)

Još u srednjem vijeku, u vrijeme Kulina bana i kralja Tvrtka, Bosna je bila, sve do njenog posljednjeg kralja Stjepana Tomasevica 1461./62., suverena država.

Tu njenu suverenost i njenu državnost oduzima Turska 1463., pretvarajući je u jednu od svojih carskih pokrajina.

Nakon tako dugog historijskog perioda, Bosna i Hercegovina 1943. obnavljuju svoju državnost odlukama Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mirkonjić Gradu, a zatim voljama svojih građana 1992. ponovo postaje suverena država. Međutim, i ovoga puta, kao što je to dešavalo korak historiju, istočni susjedi (Srbija i Crna Gora) pokušali su da joj oduzmu državnost i da je uključi kao "federalnu jedinstvu" u sastav "Velike Srbije". Kada se govori o agresiji na BiH, veoma je bitno naci 29. februar i 1. mart 1992. kada je sproveden referendum građana Bosne i Hercegovine o njoj nezavisnosti, zatim 6. april iste godine kada je Bosna i Hercegovina priznata.
Dva naprijed navedena datuma su veoma bitna u objašnjavanju i dokazivanju agresije koja je izvršena na sjeveroistočnoj Bosni (BiH).

Radi se o klasičnom primjeru agresije, koji su izvršili Srbija i Crna Gora (SFJ-RSJ), sa JNA i dobrovoljčkim oružanim sastavima raznih srpskih političkih stranaka i njihovih lidera pod komandom JNA i MUP-a, zajedno, u sadjepstvu i uz pomoć srpskih "kolaboracionističkih" snaga iz Bosne i Hercegovine organizovanim pod vodstvom SDS-a i BiH. Većina srpskih kolaboracionista bila je okupljena oko SDS-a, vodeće političke stranke bosanskih Srba u BiH, organizovanih u njene oružane sastave, odnosno u sastave srpske TO BiH i jedinice JNA na prostoru Bosne i Hercegovine, a nakon 30. aprila 1992. sve skupa u jedinice novoformirane vojske Srpske Republike BiH.


Mirovoj posrednik Evropske unije za SFJ od 1992. do 1995., lord Dovid Owen je na terenu da se u Jugoslaviji radi o gradačkom konfliktu, odgovorilo kako je to bio slučaj do međunarodnog priznavanja novih država, a da se nakon toga radi o agresiji.

Većina bosanskih Srba sadjepstvovala je u agresiji Srbije i Crne Gore na sjeveroistočnoj Bosni (BiH). Prvi registrovani napad Srba iz Srbije na Bosnu potječe još iz 10. stoljeća, a najveći broj ratova koje je Bosna imala u svojoj hiljadugodišnjoj historiji, odnose se na ratove sa Srbovima i Crnom Gorom.

Prije početka agresije na BiH (sjeveroistočno Bosnu), nacionalističke snage iz Srbije i Crne Gore u predromu periodu organizirale su jako subverzivnu djelatnost i specijalni rat na prostoru sjeveroistočne Bosne, što je imalo za cilj podvijanje ukupnog političko-odbrambenog sistema i pripremu za predstojnu agresiju Prelaskim oružanim sastavom iz Srbije i Crne Gore preko međunarodno priznate države graničnic između Bosne i


212 Najpjevni vjesnici između boraca, 1992., str. 21.
Hercegovine i Srbije i Crne Gore na teritoriju sjeveroistočne Bosne i Hercegovine je upravo čin invazije 218 oružanim snagama na Bosnu i Hercegovinu.

Legalni organi BiH pokušali su lišiti i onemogućiti pomoć spolja svim oružanim sastavima, kao i jedinicama JNA na prostoru sjeveroistočne Bosne (Bih), tako i oružanim sastavima srpskih bh. kolaboracionista Medun, agresijom na sjeveroistočnu Bosnu (BiH) onemogućenje je legalnim organima Bosne i Hercegovine da sprječi pomoć koja je dolazila preko rjeke Drine većini bosanskih Srba koji su se stavili u funkciji agresora.

Druga bitna činjenica je da Povelja OUN-a, čl. 51 iz 1945 priznaje napadnim članicama-državama pravo na individualnu i kolektivnu obranu, samo ako je na njih izvršen oružani napad tijekom kada je Bosna i Hercegovina i po ovom Povelji imala pravo na samoudržbu i pomoć, ipak joj je to pravo bilo uskraćeno od medunarodne zajednice za svo vrijeme odbrane od agresije.

Vijeće sigurnosti UN-a, u periodu od 1991. do 1995. donijelo je 73 rezolucije koje se odnose na prostor SFRJ, od toga:

- 32 su davaće podršku teritorijalnom integritetu i političkoj nezavisnosti Bosne i Hercegovine,
- 16 rezolucija poziva SRJ da odmah obustavi vojnu podršku bosansko-hercegovačkim srpskim jedinicama,
- 4 govorči prisustvu HV, JNA-VJ na prostoru Bosne i Hercegovine,
- 21 govorči etničkom čišćenju i silovanju žena Muslimanka u Bosni i Hercegovini,
- 27 govorči medunarodnim granicama BiH i nepovređivost istih.


Juna 1992. donijelo Odluku o proglašenju ratnog stanja u RBiH i Odluku o proglašenju opće javne mobilizacije u RBiH.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine pri donošenju Odluke o proglašenju ratnog stanja upravo je imalo prisutne sljedeće činjenice:

- da je agresija već utvrđena od strane Vijeća sigurnosti UN-a,
- da se agresija nastavljala punim intenzitetom i nakon donošenja napravljene rezolucije Vijeća sigurnosti,
- da je agresija prarena brutalnim genocidom nad narodima Bosne i Hercegovine, a posljedice do tada su bile: preko 40.000 ubijenih ljudi, oko 1.400.000 stanovnika raseljeno i preko 60.000 ljudi odvedeno u koncentracije logore,
- da je agresor organizovao u kontinuitetu nastavio da razara civilne, privredne, vjerske i druge objekte,
- da je agresor do tada već bio okupirao oko 70% teritorije države Bosne i Hercegovine i da je odbijao obustaviti agresiju.

Rezolucijom 713 od 25. septembra 1991. Vijeće sigurnosti UN-a odlučilo je da se odmah uspostavi opća i potpuna obustava i zabrana (embargo) na svaku isporuku oružja i vojne opreme Jugoslaviji (mali se na svih šest republika SFRJ) sve dok Vijeće sigurnosti ne odluči drugačije. Vijeće sigurnosti je pravdilo činjenično da je Srbija i Crna Gora preko Generalštaba OS SFRJ uzela i stavila pod svoju kontrolu svo nuornanje i vojnu opremu od cijelokupne JNA, Territorijalne odrane gotovo svih republika, pa i Bosne i Hercegovine i njene TO. Iz ovoga priznala da su Srbija i Crna Gora imale ne dovoljno, čak i previše nuornanja za predstojuću agresiju na BiH, dok je BiH ostala bez nuornanja, tako se orošal.
Dijego Enrike Arjana (Diego Enrique Arriana), ambasador Venecuele pri UN u Višću signarasi 10. februara 2004. ističe da je uvedeni embargo kao sasvim suprotni efekat, da su znali stvarne namere Miloševića, ne bi to uradili, ne bi uveli embargo. Zatim je rekao da u BiH nije bio građanski rat, da je to bila agresija susjedne države na jednu malu državu koja se nije mogla braniti, a kojoj međunarodna zajednica to nije dozvolila. To nije bio građanski rat, to je bila agresija koja je imala za cilj teritorijalno osvajanje i genocid nad drugim narodima.223

U vezi s tim, Margaret Tačer (Margaret Thatcher) iznosi i konstatuje da je Zapad prema BiH napravio tri greške:

1. pokušao je sloom podržati Jugoslaviju (SFRJ),
2. uveo je embargo na uvoz naoružanja RBiH, dajući time Slobodanu Miloševiću (SRI-Srbiji i Crnoj Gori) silnu prednost, i
3. Zapad se opredijelo za politiku jednake krivnje svih strana, umjesto da jasno i glaso kaže ko je agresor, a ko žrtva.224

Ona kritikuje i EU i način na koji je ona rješavala problem raspada SFRJ, kao i to da je ozbiljniji Memorandum SANU uzrok želje ostalih republika za osamostaljenjem, odnosno da je Sloboden Milošević uzrok ratova u SFRJ, te da bez njega vjerovatno ne bi ni došlo do ratova, a ako bi došlo, BiH bi daleko manje kriva i kracid.

Kamo sreće da je gospođa Margaret Tačer, tadašnja premijerka Velike Britanije, tako mislila i djelovala u vrijeme neposredno pred agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1991 - 1992 i da je kojim slučajem uticali na političke subjekte međunarodne zajednice ili Velike Britanije, nažalost, ona tako mislila i izgubila tek sedam godina nakon rata.

---

223 Hvala Arriana. 10. februara 2004., svjedočenje ambasadora Venecuele pri UN u Višću s izvjesnom lokom agresija na BiH postu, Sjeverna Bosna.

224 Oprezački, 1. septembar 2003.
Da je kojim slučajem međunarodna zajednica željela i bila odbraćena da zauzmu agresiju na BiH pa i svaku vrstu sukoba u nej, trebala je odmah nakon što je izijecen između Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa druga strane, rasprorediti i postaviti međunarodne snage na granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa jedne strane, nasuprot Srbije i Crne Gore (SRJ) sa druge strane. Dojli je bilo samo kontrolišan prelazak, jer bi to bio isti sprječen do izravnih međunarodnih sukoba u Bosni i Hercegovini, pa i Hrvatskoj ne bi došlo, a ako bi došlo, s sukobi bi trajali vrlo kratko, a rješenje bi se više brzo pronašlo za stirom izgleda da to nekome nije bio interes. Srpski nacionalistički vrim iz Beograda vjerovatno ne bi mogao da iznenada zaposli samo jednom jedinica JNA (profesionalnih dijelom) jer veliki dio JNA profesionalnih dijela nije bilo unatoč govorima, bilo “arkanvuci”. Zato se Milošević i odlučio na stvaranje dobrovoljačkih jedinica koje su nadojene najstvarnim stvarima praje prema svrhu što je neko je uzbudnaproslavljivajuju. Te jedinice je upravo dao u Hrvatsku i BiH da imaju stvarne i međunarodne sukobe i da započnu rat, a jedinice JNA-VJ pretvorio u one kojima su i sadjelištvo, kojima su i pomoć. Primjeri Bijeljine, Jajce, Zvornika, Bratunca, gdje su upravo te dobrovoljačke jedinice, prve napadom ulaze u te gradove tokom aprila 1992. a jedinice JNA-VJ bile su te koje im su dale vratenu i drugu vrstu podrške, zatim primjeri Visegrad, Brčko, Bosanskog Sana itd. Te dobrovoljačke jedinice su bile gospodari života i smrti.

Upravo o tim greškama i propustima međunarodne zajednice, odnosno ONU-a, ali tek 10 godina kasnije, pisali su Margaret Tazer, Brendan Sima, Teni Mešan i drugi. Pad retinga i ukupnog kreditibilita UN doživljavaju nemogućnost da danas mnoge u svijetu prisile da implementiraju slične reolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

ilidera Palestina, jer to on može, ima snagu, moć i sredstva, dok je drugi stranu Jasar Arafat to ne može uraditi prema Arijdu Saranu, jer ne ima snagu i moć. Nije rješenje budućnosti naroda i svijeta u zakonu sile i jače.

Presudom od strane "Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području BiH Jugoslavije od 1991. u dalm teku međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu" jednakod srpskih ratnih zločinaca, Duška Šeta, završeno je od tog najvećeg međunarodnog pravnog subjekta, oružani sukob u Prijedoru, a time i u Bosni i Hercegovini, okarakterisan međunarodni sukob, odnosno čin agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane Srbi i Crne Gore, sa JNA i u sadjebstvu sa oružanim sastavima SDS-a, srpskim kolaborantima iz Bosne i Hercegovine.

O učešću jedinica JNA (JA) u BiH govorilo je i Nebojsha Jovanović na natčišću skupu u Beogradu decembra 2011., gdje je rekao da je 169 motorizovana brigada Vojske SRJ, tada još nazvana i JNA, sa svojih 4-5 hiljada vojnika mobiliziranih u Srbiji, djelovala na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zauzimajući tuđe prostore i izlazeći na tzv. zapadne granice "Velike Srbije". Njeno osipanje se dogodilo kada je preko televizije objavljeno da Srbija ni sa 2 mm ne učestvuje ni u kakvom ratu. Jednostavno, vojnici te brigade pitali su se ko to koga laže, zato su i počeli napuštati brigadu.

O činjenici pravni sve činjenice govore da je na Bosni i Hercegovini izvršena agresija sa istoka i sa zapada.

Poslije II svjetskog rata mnoge države svijeta javno su se odrekle rata kao metode rješavanja sporova u međunarodnim odnosima. Veoma brzko je da je to učinila i SFRJ. U Ustavu SFRJ iz 1974. stoji: "U međunarodnim odnosima SFRJ se pridržava načela Povelje ONU-a, ispunjava svoje međunarodne obaveze i aktivno učestvuje u djelatnosti međunarodnih organizacija kojima pripada." Ujutro tekse se dalje ističe da se SFRJ zaže za odbacivanje uporne sile ili prijetnje slom u međunarodnim odnosima i za ostavljajući ispunjava svoje međunarodne obaveze i zapažajući oplog i potpunog razoružanja. Interesantno je da su Srbija i Crna Gora nastavili živje u krajnjoj Jugoslaviji na temeljima SFRJ, ali prekomjeru od SFRJ samo ono što njima odgovara.


Uvidjevši sta se dešava u tadašnjoj Jugoslaviji, u sredinom 1991. Dobrica Ćosić, Borisav Jović, Veljko Kadjević i Slobodan Milošević pokušava...

Savetni sektor za NO već tada je bio u potpunosti u funkciji srpsko-nacionalističke politike, i znalo je da JNA ima ratne planove o upotrebi "S-1 i S-2". Međutim, ti planovi su bili isključivo namijenjeni za odboran od spoljnjeg istočnog ili zapadnog potencijalnog agresora.


Plan RAM je vojna operacionalizacija velikosrpskih interesnih težnji iz "Memorandum" SANU. Da bi se plan RAM realizirao potrebno je BiH politički i vojno poraziti u čemu je SDS BiH, odnosno "peta kolona" ili "kollaborativisti" bosanski Srbi, imali jednu od ključnih uloga. Taj tim vojnog plan RAM otkriven je 25. maja 1992. o kome je Munir Alibabic

Draga koja se trebala sastojati od sjeverne, južne, istočne i zapadne Srbije, trebala je nositi naziv "Velika Srbija" i protezati se do linije Karlovački Krajina, Virovitica, što je prikazano na sljedećoj ženi, a istu je objavljivao list srpskog četničkog pokreta u Beogradu t. augusta 1980.

Plamovi su imali nekoliko faza: Prva faza imala je za cilj izvršiti dekonstakciju i desintegraciju legitmiteta i legitimnosti novom formatovanih organa vlasti u Bosni i Hercegovini i potpuno dezintegrirati društvenu, državnu strukturu BiH, što Druga faza imala je za cilj, ukoliko se ne ostvarjuje željena i efektivna izvršna programa, razotić logiku i ideju multikulturelne i multinacionalne zajednice u Bosni i Hercegovini, plasirati stav i ubijediti srpski narod u nesuglasnost zajedničkog života naroda u BiH. Treća faza imala je za cilj da se onu dani putem raspadanja bosansko-hrvatskog naroda, koji se uskoro lagše njima manipulirati do konačnog uništenja i istrošenja, sa paralelom stvaranjem čiste srpske vlasti od najnižih do najviših organa vlasti u BiH. Četvrta faza imala je za cilj da se u slučaju slabijih rezultata prethodnih faza pređe u realizaciju završnog čina agresije na Bosnu i Hercegovinu, a to je primjerena najnutrinijih žalih agresije do kojih su bili posvetili složenije i punes okupacije BiH i proširenja Bosne i Hercegovine jednom od jedinstvene buduće "Velike Srbije".

Tol agresije na Bosnu i Hercegovinu pokazuje da je agresor uspio u velikom dijelu realizirati prethodne tri faze. Međutim, zahvaljujući braniteljima BIH (PL, TO, Armija RBiH i dr.) agresor nije uspio realizirati završnu fazu. Uspjehom realizacije plana RAM na prostoru Hrvatske, jedan od poželjavanja "Drina" se u većem dijelu odnosi na prostor Bosne i Hercegovine, dok se poželjava "Tepih" isključivo odnosi na prostor sjeveroistočne Bosne.


Sjevernim glavnim pravcem napada agresor je imao za cilj okupirati gradove i prostor kako je napravljen rečeno, dok je ponuglje pravcem Zvornik - Zivinice imao za cilj okupirati Zvornik, Kalesija i spojiti se sa snagama JNA na aerodromu Dubrave u Zivinicama i u kasarni "Huonska buna" u Tuzli uz priliku snage SDS-a iz općine Sekovici. Napad na drugom pravcu imao je za cilj okupirati općine Bratunac, Srebrenicu i Vlasenicu i što prije se spojiti sa snagama JNA iz regija planine Oži na prevoj iznad Kladanja.207 Din snaga na Ožini imao je zadatok da djeluje
vrejedno sa agresivnim snagama iz Dojba prema Gračanici, Gradac i Modriči i time sadržavaju agresivne snage, posadama na glavnom pravcu napada. Nakon jednim izvršenog zatačaka i okupacije teritorije i gradova na poručenim pravcima, agresor bi postavio određene snage na padinama i na južnim padinama Trebave i time znakmuje opkoljavanje enklave sa nesrpskim stanovništvom. Te snage držale bi enklavu u male blokade i izolaciji do njegov konačnog iseljenja, raseljenja, uništenja ili fizičkog nestanka. Kako se približavao vrijeme početka agresije na sjeveroistočnu Bosnu (BiH), agresivne snage su se već intenzivno pripremala, a posebno 12. i 37. korpus JNA (VI) zajedno sa raznim dobrovoljačkim jedinicom na desnoj obali rijeke Drine, u kolaboraciju sa jedinicama bosanskih Srba na prostoru sjeveroistočne Bosne (BiH).


245 Dinko Đaković, nov. dnev. str. 161.
246 Đura Gajić, nov. dnev. str. 141-143. Drobnim komiteta za prikupljanje činjenica o ratnim zločinima.
247 Branis Čečević, nov. dnev. str. 201, 221.
Bošnjake prolažnike od strane samozvanih četnika vojvode M. Blagojevića i Z. Ljubinkovića kojima se pridružila i grupa Arkanovih zlikovaca.

Naredni dan, 1. aprila 1992. jednice JNA otpočinju napad na Bijeljinu, gdje su u toku dana arkanoveci ("tigovi") i matizeroveci, zajedno sa formaljacima SDS-a, zauzeli dijelove predgrađa sa istovremenim manjim borbenim centralnom dijelu grada pri zauzimanju autobuske stanice. Dva dana kasnije, 3. aprila, ujednoj od bijeljinskih džamija Bošnjaci su u manjem broju obavljali džuma-namaz. Pri izlasku iz džamije grupa arkanovaca se uopšteno približila i pucati na Bošnjake. Ubijena su dva vjernika, a ostali su prisiljeni na povratak u džamiju, da bi poslije toga bile bačene bombe u džamiju i time nastale puno veće žrtve. Tokom 1., 2. i 3., aprila snage agresora su pokušavale okupirati što veći dio grada, slomiti otpor Patriotičke lige Bijeljine - branilaca Bijeljine i time okupirati Bijeljinu.

HERCEGOVACI DIO PLANEA "DRINA"

Nekoliko dana kasnije, 17. aprila 1992., Biljana Plašić, zajedno sa princezinom Lindom Karadžić, a po završenoj okupaciji Vukovara od strane požeške brigade 37. korpusa, dolazi u posjeti Višegradu da čestita i oslobodi srpske borce oslobodioce. 281

U istini, ona je to uradila sa princezinom bez onih članova delegacije koji su bili u Bijeljini. Njekon se sve demaskira i konačno svakom gradinaju BiH, a posebno Bosnjaku, postaje jasno što su čije namjere u vezi sa BiH, i koji takav igru igra.
reška da Srbima treba prijetiti 70-75% teritorije BiH i da za taj cilj vrijedi zravnavati tri miliona ljudi. Napadom na Bijeljino Milošević i Karadžić su jojeli postaj posljednje upozorenje bosanskohercegovačkim vladama da će postati odnos između međunarodnog priznanja i nezavisnosti, jer su u pratnji crne bosanske i hercegovačke doživjela sudbinu Bijeljine, što se kasnije i objavilo u Zvorniku, Brancu, Visegradu, Brčkom, itd.


Činjenica je i to da je dio policijskog rukovodstva SDA-a u Janji pao pod unutarnju agresivne propagande. Janja je sa svojom bojišćkim stanovništvom pretvorena u veliki logor. Manji dio branitelja Janja, pripadnika Patriotske lige, se usprio izvoz u grada.


Na dan priznavanja BiH su suverene i međunarodno priznate države, komandant dotadašnjeg Okružnog štaba TO Tuzla, pučnik Milojković, sa gotovo cjelokupnim štabom, otišao je u pravu i Hravješki, izuzev tri


Dobrovoljčarka jedinica iz Srbije na čelu sa Arkanom prebačena je u Mali Zvornik (Srbija). Po istom scenariju kao i u slučaju Bijeljine, optočenje napada na Zvornik u srjedu 8. aprila 1992. čime optočenje i agresija na sjeveroistočnu Bosnu, odnosno BiH. Snage 17. i 12. korpusa su držale grad u blokadi; pod jakom minobacačkom, protivjeternom, i avio vatrom, dok su snage raznih srpskih dobrovoljčarka jedinica iz Srbije i lokalnih formacija SDS-a ulazile u grad Zvornik i izvodile krvavi pir na civilnim stanovnicima, kao i u prethodna dva grada.

259 Mladen Đurić, nov. aprl, str. 62-63
261 Smallac, saj. u, str. 263-267
polacije Zvornika. Iako su obavijesteni oskorej mogućnosti napada agresora na Zvornik od rukovodstva Patriotske lige Regije Tužla, i upozoravani na potrebu preduzimanja određenih mjera iz domena obrane, ipak se sve svelo na Patroantsku ligu građa Zvornika i dio PL-a iz centralnog dijela Regije Tužla, odnosno sjeveroistočne Bosne. Većina građana Zvornika nije bila uvjerena da je sljedeći grad Brčko, čak su se pitali "a, zato što to bio Zvornik?" 263


Već drugi dan agresije slomljen je opor proniclaca u gradu. Pripadnici Patriotske lige, branici grada se izvlače na Kula Grad, a već 10. aprila 1992. agresor vrši pregupinavanje snaga i pripremu za napad na Kula Grad. Ovdje su se već mnogo bolje organizovale i pripremio snage broniclaca za obranu.

262 Ibid. str. 362.


Poslije tog neuspjeha na Kula Gradu, kao i pogibije Ramba, Zeljko Ražnatović Arkan sa svojom jedinicom odlazi iz Zvornika, a na njegovo mjesto dolazi formacija Seseljceva "Beli orlovi". Rastok sa arkanovcima platio je životina na stotine Bošnjaka u fabričkoj halji "ALHOS" i "Standard" koje su postale ljudske kasnapcine. 267


264 Miroslav Hamočić, nar. djela., str. 268.

265 Miroslav Hamočić, nar. djela., str. 268.
266 Dnevnik avaz, 9, ožujak 2003., str. 18.
267 Dnevnik avaz, 2. ožujak 2003., str. 3.


Pad zvorničke Kule Grada upravo govori koji je cilj agresije na sjeveroistočnu Bosnu (BiH). Zasjao su napadali na Kula Grad? Tamo je samo bošnjakve veće naselje, tamo nije bilo Srba niti je mogao biti bilo ko ugrožen. Problem je bio u tome što se radi o agresiji na Bosnu i
Hercegovinu i stojeći cilj bio okupirati što veći dio teritorije BiH i isti emiški očistiti.


Da se radi o klasičnoj školskoj agresiji na BiH površuje i Morit Nikolić, koji kaže da je u lijčnom vidu i na kraju rata, 11. jul 1995., pripadnice MUP-a SRJ odnosno Srbije u trenutku napada i podnje pada Srebrenice. Ovim činom kao i mnogim drugim u prethodnom dijelu, završava se svaka rasprava o karakteru rata u Bosni i Hercegovini, sa zaključkom da je to bila agresija na BiH.

Rupert Smith (Rupert Smith), jedan od ranih komandanata snaga UN-a u BiH, kaže: "Slobodan Milošević je imao kontrolu nad srpskim liderima u BiH za vrijeme rata". Dalje, tužiteljstvo smatra da se on može smatrati odgovornim za emišku čišćenje koje su izvodili srpski lideri u BiH zato što je imao moc da ih zaustavi, a to nije učinio.

U toku agresije na sjeveroistočnoj Bosni, agresor je u toku okupacije i zauzimanja Zvornika, 17. aprila zaude Bratunac, 18. aprila Srebrenica i 21. aprila Vlasenica. Za svo to vrijeme, agresorske snage u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne u kasarnama u Tuzlu, Brčkom i aerodromu Dobrava kod Živinice, kao i na mnogim zapoštenim objektima, žive normalno i niko ih ne dira, niti su bila koji način ogržena. One čekaju da im se snage agresora približe na frontu i da im sudjeluju u datom trenutku i nautra.

kada se Hrvatska vojska povukla na lijevu obalu rijeke Save. Na slici način, odmah na početku, je okupiran i grad Doboj s ciljem zatvaranja doline rijeke Bosne i stavljanja pod kontrolu velikog saobraćajnog čvora, a time i u izolaciju sjeveroistočne Bosne.

U toku sprovođenja političko-vojnih priprema od strane aggressora za predstojuća agresiju na sjeveroistočnu Bosnu (BiH), svakako da su agresorske političko-vojne snage upotrebljavale razne metode i sredstva prema političko-vojnim subjektima na prostoru sjeveroistočne Bosne, odnosno u BiH u cjelini. Ta djelovanja su bila, prvenstveno, usmjerena prema organima političke vlasti od lokalnog do državnog nivoa, odnosno, prava svim subjektima odbrane na prostoru sjeveroistočne Bosne (BiH) i drugim subjektima. Cilj tog djelovanja bio je pridobiti obmanu što već broj, kako pojedinacima u vlasti, tako i organima vlasti u cijelini za ideju osvajanja kraj Jugoslavije u kojoj bi BiH, svakako, trebala ostati u cijelini. Lako se željelo postići i sa svim subjektima zaduženim za odbranu Bosne i Hercegovine, odnosno na taj način neutralizirati političku volju, te odobravajući sposobnost subjekata odbrane na prostoru sjeveroistočne Bosne (BiH).

Analizirajući ovo kroz jedan od događaja koji se zbilo u Tuzli 20. februara 1992., riječ je o slučaju policije, izet Hadžića kaže: "...što u osnovi nagovještava da je ovaj strah dio KOS-a i JNA u funkciji izdvajanja općine Tuzla iz jedinstvenog prostora BiH, i nastojanja da se veže za Jugoslaviju, a Stanica javne bezbjednosti Tuzla za JNA. Kako je Patriotska liga odbrana ovih prostora planirala vezujući sve jedinice Centra službi bezbjednosti na regiji u jedinstvenu komandu, ovo je bio direktni udar na ovaj način odbrane regije..."

Cilj je bio zadržavanje Tuzle, regije Tuzle (sjeveroistočne Bosne), ili BiH u cijelini u sastavu kraj Jugoslavije. To je u periodu pred agresijom na BiH i u početnom periodu agresije na BiH i potvrđeno. Namje, veliki procenat stanovništva bio je u početku nespreman za horor i opor agresoru. Ovo se potvrđuje tokom ekspedicije gradova Bijeljina, Janje, Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Vlasnica, Brekog i dr. U nekim gradovima sjeveroistočne Bosne agresor je u pripremi uspio ostvariti veliki uticaj na pojedince u

organima vlasti ili čak na cjelokupne organa vlasti. O tome vjerojatno, iznosio estetolog, i činjenica da su agresorske snage, jedinice bivše JNA koje su se još uvijek nalazile u kasarnama u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne, odsjekale nematici svoje interese jednom broju stanovništva kao toboke spasmachie interese za svoje stanovništvo. Me snage su uspjevalo pridobiti pojedine i grupe za ideju formiranja jedinice ranga čete preko SDP-a Tuzla i Lukavac (organizacija patriotskog fronta) na općinama u manjem broju općina sjeveroistočne Bosne po uzoru na jedinice bivše JNA.


U interesu zaštiće ljudskog i uskog interes, ispostavio je bilo i koketiranje sa agresorom. Vjerovati je da samo za tehnički razlog da taj isti potpukovnik Mile Dubaćić zaožio Tuzlu u svojim planovima za napad. Naime, Mile Dubaćić, komandant kasarna "Husinska buna" u Tuzli, istovremeno komandant 92. motorizovane brigade u toj kasarni, neposredno pred agresiju na BIH planirao je kao komandant 92. TG sa komandnim mjestom na Ozrenu, kako da uđe u sadržajna sa TG-4 i TG-11 u Živinice, Banoviću, Kladaš, Lukavac, Srebrenicu, Gračanici, Maglaj, Zavidoviće i dr Međutim, na pokazanom faksmilom Odluke komandanta Dubaćića, uočava se kako je Tuzla zaobiljena i nema je moguće u tim planovima, ni u planovima snaga agresora koji napada sa fronta od Drine, niti u planovima snaga agresora koje napadaju iz dubine teritorije sjeveroistočne Bosne kao što su bile snage 92. TG.

Paralelno sa ovakvim aktivnostima, pojedini ili pojedin organ vlasti na lokalnim nivouima, koji su pod uticaj agresorske propagande, u kontinuiranom tokom marta, aprila pa sve do 15. maja 1992., svjesno su omogućavali agresorskim snagama (đedanacima boske JNA) razmjernim u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne, da uopšte svoje revolucionarne aktivnosti. Ovim su odavala uštetu stanovništvu sjeveroistočne Bosne da to što rade neke snage i vrše okupaciju gradova u Podrinju, da su to snage koje su ovde i nema apsolutno nikakve veze, što je svakako apsurd. 276

Tokom cijelog aprila i početkom maja 1992 snage agresora neumodno napreduju sa istoka i vrše okupaciju gradova sjeveroistočne Bosne Bijeljino, Janje, Zvornika, Bratunac, Srebrenica, Vlasenice, Brčko i na kraju 11. maja 1992 Kalesije, a pojedine oporne uporne vrše "operacija stvaranja" u prihvatranju borbe za odbiranje BIH. Općina Tuzla ne formira jedinice TO, ne prihvata obilježja pripadnika TO, napada pripadnika PL. TO, ne dozvoljava da komandant Okrugnog štaba TO radi sa štabom u Tuzli, suprotstavlja se realizaciji naredbe komandanta Okrugnog štaba da se izvrsi napad na kasarnu "Husinska buna". Kada Fuad Hadžić se direktno zove Mustafa Bihel u MO RBH da se naredi Karavelcu da odustane od ove akcije, itd., vodi sopstvenu politike odluke sa većim čestim sastanakima sa predstavnicima JNA te vode rečena o djelatnosti BIH, itd. Općina Živinice donosi odluku o zabrani radi i protiv agresora komandanta Okrugnog štaba TO i općine Živinice, otkriva akciju napada na skladište u Lukavcu u kojem se nalazila velika količina oružja, koordinira sa JNA, učestvuje u hapšenju komandanta OKŠO Tuzla itd., dok je općina Lukavac u mogo čemu kopirala općinu Tuzla, a posebno na pohodu formatiranja sopstvenih četa izvan TO BIH, opremljenih naoružanjem dobivenim iz JNA, itd. 277

Agresorska okupacija navedenih gradova rezultirala je velikim štima civilnog stanovništva i branilačkih gradova, odnosno velikim izbijančkim valom stanovništva koje se smjestilo u centralnu dio sjeveroistočne Bosne. Sve ovo je dovelo do ubrzanog osvježavanja veci dio stanovništva,

274 Mehmed Žilo, ovož. dio, str. 97.
političaru i organa vlasti na lokalnom nivou. Ovo je prisilio jedinice JNA u kasnima u dubom teritorije sjeveroistočne Bosne na iznajmljivanje, odnosno na predložak iz tih kasarni na lokacije u dubinu teritorije agresora zbog svoje sigurnosti.

Ubrzano se vrši reorganizacija i ukupnuvanje jedinica Armije. Na prostoru sjeveroistočne Bosne optoči se opažne pripreme, u redovima branilaca Kalesije, Živineca, džedoma i Tužle, za protivnapad i vraćanje izgubljenih Kalesije. Nakon dvanaestodnevnih žestokih borbi u širem rejonu Kalesije branici uspijevaju 23. maja 1992. povratitini i ožboditi grad Kalesiju.228

Dva dana nakon događaja na Bračanskoj Mali, 17. maja 1992. snage JNA sa aerodroma Dubrave premještaju se u širi rejon Bijeljine. Sve to govori da srpski nacionalistički, političko-vojni vrh u Beogradu nije očekivao ovakav razvoj događaja, kao i otpor branilaca prostora sjeveroistočne Bosne, odnosno BiH. Agresor je planirao izvršiti okupaciju sjeveroistočne Bosne za svega jednu sedmicu, a za nekoliko sedmiča i cijelo Bosnu i Hercegovinu.

Realizacijom osvajачkih planova, agresor počinje iz temelja rušiti i uništavati sve ono što nije srpsko, ručeci islamske, jevrejske i katoličke kulturne i vjerske objekte, zatire u korijenu kulturu ovih naroda, čisti prostor "buduće" države od multičetinjskih i multikulturalnih. Uspostavlja emiški čist vlast i realizuje začetak "Velike Srbije", koju padašava izključivo interesima srpskog naroda.229

Paralelno i u komunikatu, agresor odmah 1992. pristupa formiranju koncentracijskih logora na prostoru BiH. Prema podacima Savezalogoraša BiH na prostoru BiH od strane Vojске RS-a, HVO, kao i Fikreta Abdica, formiranija su 553 logora, odnosno mjesta zatočenja, od toga samo na prostoru sjeveroistočne Bosne 129. Tih 129 logora na prostoru sjeveroistočne Bosne, vremenom kako je agresor vršio ubijanje i likvidacije, se smanjivao Najzloglasniji logor na prostoru sjeveroistočne Bosne koji je funkcionali

---

228 Sveti Dzurinović i Host Tutić, hr. djela, sid. 181-191.
229 Sveti Dzurinović i Host Tutić, hr. djela, sid. 77.
Koncentracioni logori su bili identični i gotovo ni po čemu se nisu razlikovali od načelnih koncentracionih logora npr. u Ausvcu i Dahu u Zaklučak je da su isti redoviti i scenarij bili i ovoga puta 1992 - 1995., kao i bezbroj puta u historiji do sada.


U klimi zašćenog motivima i emotivnim zanosom od agresora je bilo moguće očekivati da se neracionalno prihvataj racionalnim, da se hrdavno shvati kao dobro, nemoralno kao moralno i lažno kao istinu. 223

U knjizi MOLILA SAM DA ME UBIJU, stoji: "Kada su nas odvodi na silovanje, vozili su nas vojnim vozilima. Nekad su nas odvozili grupnom a nekada i pojedinačno. Neke žene su gore prošle od mene. Faketa su, naprimjer, strašno tužili i mužili. Cigarete su gasili po njenom tijelu, po stomaku, po djekama. Svašta su nam posvajali, a najviše balije i tursku majku, govorili su nam kako ćemo raditi junake četnike, više nećemo raditi Bošnjake... kama u Foči i u Bosni više neće biti Bošnjaka, jer će u Bosni biti sve srpsko. Pjevali su četničke pjesme u kojima su nas vrijedali, a velicali svoje srpsko, a posebno Slobodana Miloševića, Mladica i Karadžića." 224

U istoj knjizi stoji: "Digao me je i nekoliko puta ošamario, a onda izradio nož iza pojasna i naredio da se skinem gola i da klanjam, ili će me potpuno iskasapiti. Morala sam poslužati jer sam mislila na svog sina. Skinula sam se i počela klanjati. Nisam žurila na prvu sedžu, učestali u sebi više dova, u nadi da će se Srbijanci ohrabriti, dozvati pameti i snažovati se meni, bijednoj zatvorenici. Ali nije. Dok sam se molila Bogu, on se skidao
da je napad na sjeveroistočnu Bosnu (Bijeljina i Jagodnja) imao za cilj psihološki pritisak na rukovodstvo BiH radi odustajanja od koncepta suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine;

da je napad na sjeveroistočnu Bosnu (BiH) bio međunarodni sukob, odnosno sukob na međudrinastom nivou, koji je prisutan snaga iz Srbije i Crne Gore potvrđuje čin agresije koja je izvršena na Bosni i Hercegovini 1992. i;

da je izvođenje agresije na sjeveroistočnu Bosnu (BiH) rezultiralo neuspjehom i neustvorenjem planiranih ciljeva, previsoko zbog poteškoća izređenosti i sposobnosti patriotskih snaga za odbranu.


288 Bog – jedan od najvećih oblika borbi starijih djelovao koja izvorno operirala između vrata i između ljudske i bardovskog pruša u okviru operacije o samoubojstvu. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja. Bog je od nje stvoštno duljelo vijaka rat, novac i vreme. Kada bi se ono malo malo zemalje, dakle vlasnost, i odgovornost za koje je prije bio u vlasništvu bioloških baku, on se zauzima samoubojstvom u svim oblikovima i različitih boja.
Bošnjačko-muslimanskih = 1.686,
Hrvatskih-katoličkih = 314,
Srpskih-pravoslavnih = 36,
Jevrejkih = 8


Još jedan pokazatelj koji takođe upečatljivo govori ko je bio loš tokom proteklog ratnog procesa u prostornim SFRJ, svakako je i broj podignutih optužnica za ratne zločine u Haškom tribunalu. Naime, do aprila 2004. Haški tribunal podigao je 127 optužnica za počinjene ratne zločine, od toga:
- 95 optužnica protiv lica srpske nacionalnosti,
- 30 optužnica protiv lica hrvatske nacionalnosti i
- 8 optužnica protiv lica bošnjačke nacionalnosti

Kako po broju ponašenih vjerskih objekata i sadržaju citata Lorda Devida Owenovog i po broju podignutih optužnica od strane Haškog tribunala jasno se vidi ko je bio žrtva a ko agresor.

Pripreme i organiziranje stanovništva sjeveroistočne Bosne za odbranu od agresije

P


288 STRUČNELEKSIKON, str. 166.

Shodno čl. 31. Povelje UN-a kojim se daje za pravo žrtvi agresije da preduzme sve organizaciono-odbrambene mjere u cilju odbrane od agresora, Bosna i Hercegovina je političkim organizovanjem državnih organa, Sekretarijata unutrašnjih poslova SRBiH i njegovih formacija, Territorijalne odbrane SRBiH, Patriotske lige BiH, kasnije Armi je RBiH, upravo preduzела te mjere i kroz odbrambeno-obstrukcijski otpr. uspjela odvijati suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine.

Nakon sprovedenih priprema za odbranu od agresije, Patriotska liga je u početnom periodu aktivno učestvovala u odbrani BiH od agresora, da bi nakon toga sa ostanak SUP-a i TO SRBiH postala embrion stvaranja Territorijalne odbrane RBiH, odnosno Armi je RBiH, koja je tokom svih godina od 1992. do 1995., učestvovala u ovržnoj odbrani sjeveroistočne Bosne (BiH) od agresije.

nju žive i nije djeliva jer je nacionalno izmiješana i stoljećima se zajednički živi, a svoje djelovanje morala bi planirati biljada života. Stoga pozivamo sve Muslimane, sve Srbe i sve Hrvate i sve građane Bosne i Hercegovine da brane svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Opredjeljujemo se za Bosnu i Hercegovinu kao građansku republiku kojoj je brinu poštovanje slobode i prava čovjeka i građana i nacionalna prava naroda i manjina i u kojoj će vladati demokracija. To je opredjeljenje muslimanskog naroda.

Nastanak i djelovanje nacionalnih stranka u BiH, prvenstveno SDSS-a i HDZ-a, a uzrast osnivanja članova srpske i hrvatske nacionalnosti iz redova Patriotske lige naroda BiH. Postavlja se pitanje da li je ugrozavačka vladačka politička stranke, SDA BiH, koju je to u vrijeme, a i kasnije, pojavio se BiH i Hercegovina i zaštite njih novih građana, moglo uraditi ili postupiti drugačije. Recemo ne vrati nikakve pripreme za zaštitu BiH i njegovog stanovništva? Ako se vratimo u 1990. i ako pogledamo da je TO SRBiH u potpunosti razouzana, misliće na nesprijet dijel slično pripremamo da se uradi, a kasnije uradeno, i u MUP-a SRBiH, zatim da je stvaran sve jeziku između nacionalnih stranka, da se nazirala sve veća podjela Bosne i Hercegovine po nacionalnom ključu izražena grupisanjem naroda BiH oko nacionalnih stranka, sa izražanim vojnim intervencijama u Sloveniji i Hrvatskoj 1991., a to je toga u posljednjih par godina mnogo puta, a na Kosovu, itd., užitno je da li se ugrozavačka SDA SRBiH smjelo oslanjati samo na posebne objave TO i RSUP-a, na pregovarački politički zeleni tro, kao i na omladina međunarodne zajednice bez konkretna pripreme za odbranu Bosne i Hercegovine i njihovih građana (prvenstveno bošnjako-muslimanskog stanovništva)? Da se oslanj na JNA kao zaštitnika nije moglo jer je, ista postala srpska, na Republiku sektorenja unutrašnjih poslova i teritorijalnu odbranu takođe nije mogla, jer su izdijeljeni a bošnjako-muslimanski dio pod strogom kontrolom, a da se osloně sami na političko djelovanje nije smjela. Upravo iz toga razloga političko ugrozavačko se odlučilo da uzme ljude personal i dijelom infrastrukturu iz svih naprijed navedenih subjekata (JNA, SDA-a, TO kao i političkoj ustanovi) i da pod imenom Patriotske lige BiH, sublimacijom svih navedenih subjekata započete pripreme za odbranu cjelovite i multiratničke Bosne i Hercegovine.

Patriotska liga Bosne i Hercegovine upravo predstavljala personal iz JNA, teritorijalne odbrane SRBiH i SDA-a, SRBiH te teritorijalne političke ustanove građana i drugih koji nisu mogli sistematički djelovati peridu pred agresijom. Od tog personala upravo je u narodu teritorijalna odbrana, a zatim Armija RBiH. kao i MUP RBiH kao legalni subjekti odbrane Republike Bosne i Hercegovine tokom odsjeka od agresije od 1992. do 1995. Komandant Opskrbnog štaba TO Gračanica u SRBiH Osman Puškar kaže: "Patriotska liga u općini Gračanica formirana je u okviru legalnih institucija i kao legalna oružana sila početka podjema priprema za odbranu i u samom rato. Održala je jednu od ključnih uloga u odsjek Bosne i Hercegovine." 297

Analizirajući to sa današnje distanci, može se konstatovati da bi bilo vrlo opasno, pa i pogubno po BiH i njere građane, posebno bosnjacki narod, da kojim slučajem tadašnje političko ugrozavačko nije formiralo PLN (PL) BiH. Sprovela pripreme za odbranu i uradio kako je uradio, danas BiH ne bi bilo niti bi bošnjacko-muslimanski narod opao. Zato, može se konstatovati da je Patriotska liga BiH bila legalan subjekat, jer je djelovala kroz tadašnju političku vlast, zatim kroz ostatak sistema teritorijalna SRBiH i ostatak sistema TO SRBiH, upravo kroz taj ostatak tih sistema koji se borio za BiH kao multiratničku državu za razliku od onih koji su nakon uzeli svoje dijelove tih sistema ili najveći dio tih sistema i borili se izolirano za nacionalno, za "etnički čisto" i za podjelu


Po nekim izvorima još 31. marta 1991., na prijedlog Alija Izetbegovića formirane su neke grupe i jedinice i prema oficijelnom usvajanju imena PL BiH.
BH što je i prihvaćeno na prostoru Sarajeva, a nakon 10. juna 1991. stiže se dijelom BiH.

Nakon srasne se formiranja regionalnih štabova Patriotske lige (Ruš PL) na prostoru BiH, gdje je formirano ukupno 9 takvih štabova, od toga 7 regionalnih štabova i 2 subregionalna štaba. Regionalni štab Patriotske lige Banja Luka djeloval je u Prijedoru, a ostali regionalni štabovi, kao i subregionalni štabovi PL-a, djelovali su u centrima regija odnosno subregija.


Paralelno sa formiranjem Regionalnog štaba PL-a Tuzla, formirali su se i Općinski štabovi (OpŠ) PL-a, do tada a i poslije. Svi štabovi PL-a, od Glavnog štaba do općinskih štabova, formirani su iz dva krila i to iz političkog i vojnog krila Patriotske lige.

Glavni štab Patriotske lige BiH:

a) Političko krilo Glavnog štaba (GŠ) Patriotske lige BiH činili su:
1. Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva SRBiH i SDA BiH,
2. Omer Behmen,
3. Rasmir Mahmutefehajić,
4. Hasan Čengić,
5. Nash Rašidagić,
b) Vojno krilo Glavnog štaba (GŠ) Patriotske lige BiH činili su:
1. Mehdi Karišić (Kemo), komandant PL-a - iz JNA,
2. Sefer Halilović (Halil), zamjenik komandanta - iz JNA,
3. Avdo Hebib (Avdo) - iz SUP-a,
4. Muhbi Bisić (Brko) - iz politike,

294 Svetoslav Dobrić, Št. 412
295 Armin Alkan, VP BiH (Osova 1/2002) 6/12, Št. 90, 412
5. Sulejman Vranji (Sule) - iz JNA,
6. Hajrudin Šuman (Šumi) - iz politike,
7. Mustafa Hajmulahovic (Talijan) - iz JNA,
8. Atif Saranjić (Emir)-iz JNA,
9. Dervo Harbinja (Omer)-iz JNA,
10. Rifat Bilajac (Čiča)-iz JNA,
11. Zico Suljević (Stari)-iz JNA,
12. Irfan Ljevaković - iz politike,
13. Zijah Rašidagić - iz politike,
14. Salko Polimac-iz politike,
15. Alija Lončarić, i drugi

Najodgovorniji čelniji ljudi političkog i vojnog knila po regijama bili su:
Tokom marta-april 1992, navezi vojnom knilu Grivnoj Stabi Patriotske lige BiH bili su:

1. Abdulla Kajević,
2. Zaim Backović (Zagi),
3. Kerim Lučarević (Doktor),
4. Omer Basić,
5. Ragib Zilić, i drugi.

Regionalni štab Patriotske lige Tuzla:

a) Političko knilo Regionalnog štaba Patriotske lige Tuzla činili su:

1. Mehmed Kavazbašić, 297
2. dr. Salih Kulenović,
3. Izet Hadžić,
4. Sead Hasanožić,
5. Osmo Forčaković,


Kontrolnica ga postavio pripadača Pl-a, izabran je Ivan Malenović (Apet), nedavno aperti, to željno, koriste se iz više mjesta, izabran je "Mehmed Kavazbašić, koja je uvećano, kontrolovana."
3. Senad Hodžić (Mehdić, Crni Labud)
4. Samir Mihaljević (Almir)
5. Alija Muminović
6. Izet Gazdić
7. Osman Čuljak
8. Nedžad Hasanović
9. Dževad Salbić
10. Asif Omerbegović
11. Abdullah Fadić, dr.,
12. Dževad Tosunbegović
13. Salih Malikaj (Sale)
14. Salem Hodžić
15. Idir E. Hasić (Kiba)

Komandanti opsinskih štabova bili su članovi Regionalnog štaba Patriotske lige Tuzla.

Početno komandno mjesto Regionalnog štaba PL-a Tuzla bilo je u centru Tuzle. Od 19 općina u regiji Tuzla formirani su opsinski štabovi Patriotske lige u 18 općina, nje formiran, niti je ikada djelovao u općini Sekovici zbog činjenice da je 94,3% bila općina srpskog naroda. Patriotska liga Sekovici (Papaca) djelovala je u sastavu Patriotske lige Kalesija. U svim općinama opsinski štabovi Patriotske lige djelovali su u samim centrima općine, dok se opsinski štabovi PL-a iz Udugljevica i Lopara djelovali u Tocaku i Čelcu, iz naprijed navedenog razloga.

Datum formiranja Patriotske lige u regiji, kao i po opsicima, zatim brojnost u ljude i naoružanju, kao i čelični ljudi političkog i vojnog krila Patriotske lige prikazani su u pregledu.

Regionalni štab Patriotske lige Tuzla radio je po upusti Pripreme i organizovanja Patriotske lige za održavanju suverene BiH.

Ako se analizira ovaj, kao i prethodni događaj na dubravenskom aerodromu od 6. i 7. jula 1991., nije toliko uočljivo da su članovi Patriotske lige već nekada u potpunosti razotkrivali i razobličivali pravu namjeru i krajnji cilj srpskog državno-političkog nacionalističkog vrha iz Beograda. "Narod, radilo se o tome da su planerii agresije na BiH, upravo tokom 1991. željeli mobilizirati sto veći broj Bošnjaka u najvećem bošnjakom bazenu u Tuzli u bosanskoj regiji i iste uputiti u borbe diljem Hrvatske, u borbu protiv hrvatskog naroda, a za interes srpskog nacionalističkog državno-političkog vrha u Beogradu, odnosno za "Veliku Srbiju". Da to kojim slučajem patriotskih BiH nisu razotkrivali i osuđivali, planeri agresije bi ostvarili dva ključna cilja i to.

**Prvot** odlaskom jedinica 1991. sastavljenih od Bošnjaka sa prostora regije Tuzla u rat protiv Hrvata, agresor bi otišao na pridaran i podmakrio način

**Drugo**, odlaskom bošnjačkih jedinica u rat protiv Hrvata u Slavoniji i Kini sa prostora regije Tuzla, veliki broj Bošnjaka bi sjećano stradalo, a onaj dio koji bi se vratio, izgubio bi moral za daljnjim borbom što bi direktno oslabilo održavanje moć prostora sjeveroistočne Bosne u momentu kada agresor krene preko Drine u agresiju na BiH štijede, svakako, i bio cilj plana agresije.

Razvijajući te namjere agresora ti ciljevi se nisu ostvarili, niti je, u končanom, agresor uspio okupirati više dio teritorije sjeveroistočne Bosne. U knjizi Josufa Milića stoji: "morali izvršiti popunu knjinskom korpusu", isplato je da smo u Dalmaciji imali poslati oko četiri hiljade vojnih obveznika! Naravno, mi smo to odbili, nakon čega nam je prijeco tovoj sudovima i likvidacijama...").

Koliko je Patriotskog programa BiH bila organizirana, odnosno koliko je doprinos dala u pripremi i u održanju od prvog odara agresije, Alija Izetbegović je u govoru na izvješću odboru SDA u Sarajevu, u juntu 1994., rekao: "Mi smo u junu mjesecu to vidjeli, a to je predvećenje rata u hrvatskoj Jugoslaviji, jer će rat početi, mislim, 25. juna 1991., agresijom JNA na Sloveniju, a zatim u Hrvatsku, i tako dalje... Odmah smo pristupili, stavili smo to Vijeće racionale održane i formirali njegovo vojno krilo PL... Patriotska liga nije u cijelosti izdržala taj udarac Nije ga mogla izdržati..."

Uvijek je to zavisilo od kvaliteta ljudi, od njihove hrabrosti, pa je negdje praznač a ako je plan uspio, negdje se borila da je više, što je bilo u Zvorniku. Ja vas podsjetam na onaj herojski otpor zvorničkog naroda gore. Dakle, u Sarajevu je pored otpora neznačajan, koji se stvario, najveći otpor, ipak, organizovao Patriotska liga. Ona je podnijela onaj udarac 2. maja 1992..."


Jedna od veoma važnih aktivnosti koju je organizirao Regionalni štab Patriotske lige Tuzla bila je organiziranje vojnog savjetovanja komandantata vojnih krila Patriotske lige sa prostora sjeveroistočne Bosne - regije Tuzla. Savjetovanje je organizirano i sprovedeno 11. januara 1992. u selu Tovsića između...


206 Arhiv ARHSA - Vf BiH (KVAH), 19.03.41.1-4.


u blizini Kalošije. Ovo savjetovanje je održano po uputama i direktno iz decembra 1991. od strane Glavnog štaba PLA BiH. Do održavanja navedenog savjetovanja, Regionalni štab je proveo posebne aktivnosti s ciljem ostvarivanja svida u stopen organiziranosti općinskih štabova Patriotske lige. Na savjetovanju, po radu članova Regionalnog štaba PLA-a Tuzla, prisustvovali su komandanti Glavnog štaba PLA-a BiH Mehjo Karišć (Kemo) i nekoliko njegovih sandnika (Muhb Brać, Seljimjan Vranj i dr.), kao i svi predsjednici i komandanti općinskih štabova Patriotske lige i komandiri specijalnih jedinica po operacijama u regiji Tuzla.

Na savjetovanju je usvojeno nekoliko zaključaka:

- jačanje općinskih štabova Patriotske lige,
- jačanje prostornih i manevarskih jedinica,
- ubrzavanje procesa obučavanja i opremanja jedinica Patriotske lige,
- pristupiti formiranju manevarskih jedinica (odreda i bataljona),
- pristupiti formiranju subregionalnih štabova u Brekom, Tuzli i Novoj Kasabi (Zvorniku)39, i dr.,
- potom je konstatišeno da je na tuzlanskoj regiji tog momenta bilo oko 50.000 građana koji stojeli na raspolaženju Patriotskoj lige, zato da održava Bijeljine nije realno moguća i da treba izgrađivati dobre odnose sa Hrvatima u interesu odbrane zemlje.

Navedeno savjetovanje su napustili predstavnici Srebrenice (Ibran Mustafić i Hamed Efendije) zbog primjedbe da je to savjetovanje kabinetski način rada, s čime se oni ne slažu.

Osiguranje savjetovanja vršila je jedinica Općinskog štaba Patriotske lige Kalesa, koja je i promovirana u povodu navedenog savjetovanja. Savjetovanje je imalo pozitivan odjekt i pozitivan efekt u daljnjoj organizaciji i radu Patriotske lige regije Tuzla. Paralelno sa navedenom aktivnostima, uslijedio je narednje o formiranju specijalnih vodava u svim općinskim štabovima PLA-a regije, koji su u tom vremenu predstavljali

39 Sklad Omerbegović i Haid Tuđman, novinarske, str. 56, isti istaknuti, Narodni rad, FNRJ. Sarajevo 2001., str. 77, 78.
najoperativnije i najmobilibnije jedinice Patriotske lige u općini, odnosno u regiji. Ove jedinice su imale bitnu ulogu u daljnjim aktivnostima koje je sprovedila Pamatska liga regije. Naime, zadatak specijalnih vodova bio je da nadgledaju i osiguravaju javni red i mir u selima i gradu, podupravljajući civilnu policiju koja je u tom trenutku bila izdijeljena, čija je organizaciona sposobnost za izvršavanje zadataka iz njege nadležnosti bila nekako unarijena. Komandiri tih vodova biju su na vezi civilnom policijom po gradu, koja je sprovedena onje gdje je to bilo potrebno u navedenoj misiji. Najgodovinički čovjek za specijalne djelove kao i za specijalne vodove bio je Međed Hadžić (Senad), pomoćnik komandanta za specijalne jedinice vojnog korista Regionalnog štaba PLA-a Tuzla. Prva obrada počev od praktične obrade u upoznavanju i rukovanju oružjem, preko izvedbe manjih vježbi, odnosno do gudanja pojedinih vrsta raspoloživog oružja, prvenstveno pištoljima, sprovedena je upravo sa tim specijalnim vodovima po općinama, kao i sa četnom vojnom policijom pri Regionalnom štabu Patriotske lige Tuzla.


Ispred Glavnog štaba PL-a BiH savjetovanju su prisustvovali Hasan Cengić, Meho Kariščak, Sefer Halilović, Rifat Bilajac, Zića Suljević, Dervo Harbinja, Altif Šaronom i dr., dok su ispred ostalih regionalnih štabova Patriotske lige BiH prisustvovali po dva do tri u grupama na čelu sa komandantima. Po planu savjetovanja, nakon kraćeg uvodnog izlaganja određenog broja članova Glavnog štaba PL-a BiH pristupilo se referisanju komandantata regionalnih štabova. Svi elementi iz referata komandantata regionalnih štabova ucrtavani su na topografsku kartu BiH 1:200.000. 113

Po izjavi Mehe Kariščaka, navedeno savjetovanje realizirano je pod konspirativnim imenom "Derviško sijelo".

Kомплетну организацију savjetovanja спровели су Zihnija Aganović и Đemal Merdan. 114 Поред тога, у изјави стожи да је Patriotska liga BiH у априлу 1992. бројала око 120.000 чланова, раачувашући патридићке МUP-a i добровољачке, али би у случају агресије на BiH та бројка магла бит и већа ћак и до 150.000 борца. 115 Наводи се да је најчешћи прелим био штафта науцањост, свега 20-30% борца PL-a било је науначано и то превремено пистолетима и лошаком оружјем. На крају савјетовања донесено су закључци о томе каква би била војска Bosne i Hercegovine по свом карактеру требала бити:

- трба бити сачинена од свих народа и народности BiH;
- ако дође до агресије и ако буша морала трајати, да рања вриједи, уз постојање свих људских конвенција;
- мора бити човек однос према заробљеницима, не сме даља улаже и махтитицетици цивилног становништва, непријатељи, јако следе то могуће, треба да га штиће;
- не сме даља нагру жртавнички, културне и вјерске објекте;
- у њу требају бити укључени сви људи Bosne i Hercegovine, без обзира на вјерску, етничку, политичку и другу разницу.

Такође су зазнати ставови о физичком распећом, на чијем би бити искључиво одбранино-ослободилачког и имати за циљ одржавање и наставком, неизвршит.
demokratske, rasnopravne, nedijelje i međunarodno priznate države BiH, države rasnopravnih građana, odnosno naroda i narodnosti koji žive u njoj.

Navedeno vojno savjetovanje komandanata regionalnih štabova Patriotske lige BiH predstavlja historijsko savjetovanje. Ono je historijsko iz nekoliko razloga.

- Prvo, to je bio prvi neposredni kontakt i lično upoznavanje većine čelnih ljudi u Patriotskoj ligi BiH.

- Drugo, shodno izvještajima komandanata regionalnih štabova PL-a, ostvario se uvid u stepen organiziranja, naoružanosti i ukupne pripremljenosti Patriotske lige BiH po regijama za odbranu od agresije.

- Treće, shodno donesenim zaključcima savjetovanja je dalo smjernice kako formirati buduću vojsku Bosne i Hercegovine, odnosno kako voditi odbranu ako dođe do agresije na BiH.

To je ulijevalo povjerenje kod naroda u ono što radi Patriotska liga BiH. Ako se promatraju ovi zaključci sa datuma vremenske distancije, vidi se da je ideja i platforma na kojoj je organizovana Patriotska liga BiH i za koju se borila, bila ispravna, što svakako potvrđuje današnja Bosna i Hercegovina i njena do sada sprovedena reintegracija.

za to se izborila. Ovo je u isto vrijeme i najveća vrijednost djela Patriotske lige BiH.

U tački 5.5. izdali su zadaci Regionalnom štabu PL-a Tuzla koji su sadržavali brojne obaveze u procesu organiziranja, odnosno, u toku izvođenja odbrađene od eventualne agresije na BiH.


Subregije su formirane tek krajem februara 1992. i to:

- Subregija Brčko sa sjedištem u Brčkom za općine Brčko, Bihajna, Janja, Ugljevik (Teočak), Lopare (Čelić), Gradačac i Orašje, koordinator (komandant) - Mustafa Dautović,

- Subregija Tuzla sa sjedištem u Tuzli za općine Tuzla, Kalesija (Šešević), Živinice, Banovici, Šrebrenik, Lukavac i Gračac, koordinator (komandant) - Dževad Sahibašić,

- Subregija Nova Kasaba (Zvornik) sa sjedištem u Zvorniku za općine Zvornik, Bratunac, Šrebrenica, Vlasenica i Kladanj, koordinator (komandant) - Saiko Dedić.

Organiziranjem subregija, jednovremeno se islo i sa reorganizacijom Patriotske lige na nivou općinskih štabova regije. Tako je u Živinicama, kao i u drugim općinama, formiran dnevni izviđački odred i mnoge druge jedinice vodnog, četnog i bataljonскog sastava. Tokom marta 1992. Regionalni štab PL-a Tuzla opruženo je sa organiziranjem bataljona manevarskog tipa po subregijama. Regionalni štab PL-a Tuzla, u navedenom vremenskom periodu, ostvarivao je uvid u stanje Patriotske lige regije u
preko 18 općinskihštavba,a općinskištavovi PL-a preko komandanata jedinica iako od odjeljenja do bataljona.

Pred sprovođenje referenduma grada Bih, 29. februara i 1. marta 1992 Regionalni štab Patriotske lige Tuzla održao je sastanak u prostorijama Islamske zajednice (IŽ) Gasulhana u Tuzli. Tom prilikom je koordinator Regionalnog štaba PL-a Tuzla iznio pregled političko-vojne situacije u regiji i šire, i konstatovala da ukoliko dođe do agresije na Bih sa istoka, prave napade agresora bi najvjerojatnije bili:

- Bijeljina-Brško-Pelagićevo-Gradačac-Modriča,
- Zvornik-Kalesija-aerodrom Dubrave (Tuzla)i.

- Bratunac-Vlasenica-Kladanj sa napomenu da će ande agresora razbijenje-loćine u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne (jedinice JNA i SDS-a), svakako sade je stvarali svojim susagama sa fronta.


Dobijanjem prvih radioabacija uspostavljena je veza između osnovnog komandnog mjesta sa istujenim komandnim mjestom (IKM) na Kula Gradu iznad Zvornika. Ta je veza sa sredstvima za uspostavljanje veze sa komandantima subregija. Ovo se svakako pokazalo kao veoma korisno u vremenu koje je dolazilo.

Regionalni štab Patriotske lige Tuzla je u kontinuitetu imao veliki broj svojih članov angažovanih u obuci u jedincama općinskihštavba PL-a. u pogledu taktike, inžinjere, nukovanih ozujkom i u drugim segmentima.

Činjenica je da je međunarodnom pravu ni jedna vojna formacija ne može biti priznata kao legalna vojska neke države ukoliko nema, između ostalog, regulisano odjeljivanje i označavanje. Ovdje se posebno ističe označavanje, što je tokom marta 1992. i bio jedan od dodatnih zadataka.
како Главног стаба Патриотске лиге БиХ, тако и Регионалног стаба Тузла. Нарочито доминира ознамаја прападника Патриотске лиге БиХ, а затим Регионалног стаба Патриотске лиге БиХ дотлута окн око 2,000 контаката, ознака-амблема за унформне.

Многе делимичне Патриотске лиге по опијама убрзо су означени наведених ознакама које су у осовини између тврдих лжиха, ознаке које је као момче приватизиран а по РБИХ, односно Армији РБИХ и носила је током првог периода одбране од агресије. Организовање Патриотске лиге на простору сјевероисточне Босне, од самог почетка на настало на одредене пешке и проблеме које су производили пределе или групе у пределима опијама. Међутим, по догађању веће кoličine наведених ознака за прападника Патриотске лиге и њиховог означавања, усредрели су пуно већи проблеми у организовању, дјеловању и раду стаба и делимичне PL-a на простору сјевероисточне Босне.

Чинjenica je, takođe, da su postojele različite grupe kao i različite političke prostore u odnosu na opasnost od agresije na prostoru sjeveroistočne Bosne, to je, između ostalog, dovelo do razočaravanja normalnih odnosa između Regionalnog staba Patriotske lige Tuzla i političkog rukovodstva pojedinih općina (Tuzla, Lukavac, Zvornik, Živinice i Brčko).


Dana 27. aprila 1992. prilikom prenosa ranjenika preko Majevice iz Sapne za Tuzlu, Muradž Bureković kaže: "Pri ulasku u Tuzlu na Brčanskoj malič zaustavila nas je tuzlanska policija, njih dvadesetak u policijskim i vojnim uniformama i pitali nas, ko ste vi, na moj odgovor da smo pamete ove zemlje, uperiti su pošte u nas i rekli da ne primaju ljude sa takvim oznakama, oznakama Patriotske lige."277

Mehmed Žilić, član političkog rukovodstva Općine Tuzla kaže: "Pripadnici Stanice javne bezbednosti zbog nedostatka vlastitih uniformi koristili su uniforme civilne zaštite i na istim su nosili crna grada Tuzle, tako to nije bio stav legalne civilne vlasti na nivou RBiH ( ) zbog toga što nisu bili jedinstveni stavovi o prihvaćanju odluka legalnih republičkih

276 Drzevko Pešić, Nar. ist., str. 229.
277 Josip Maksic, BOSNOM SLAVA PRONJETA, BKD, Sarajevo, 2002., str. 149.
278 Igor Moradić Burekovića sela oznaka, Kalesija, december 2002.
organa civilne vlasti o pogledu nošenja grba sa iljiljanima. Izraziti bilo koje incidentne situacije moglo je biti povód komandi 17. korpusa da preko 92. motorizovane brigade izvrši vojni udar na grad Tuzlu i pruži vlast. Broša JNA i teroristička SDS su vršili veliki pritisak na općinsku vlast u vezi sa smještajem Patriotske lige na području općine Tuzla i stalno su preko komnaobavještajne službe, tj. kontroabavještajne grupe 17. korpusa plasirali polninformacije i dezinformacije da se na području Tuzle i šire okoline nalaze veće formacijske jedinice HOS-a i Zelenih beretki.\footnote{25}

To što je agresor u Bijeljini, Javni, Zvorniku, Bratuncu i mnogim drugim gradovima silom preuzeo vlast pojedinacima je bilo manje brito od vlastitog opstanka na vlasti u "svojoj" općini, mjesnoj zajednici, mahali. Ovo je svakako jedan od razloga zbog kojih je Tuzla odgubljena i kasnije uključivena u pripreme za odlazak i u odlazak BiH.

Samouvolja pojedinaca na lokalnom nivou vlasti najbolje je vidljiva iz slijedećih primjera: Načelnik Općine Tuzla Selim Bešlagić tek 31. maja 1992., donosi naredbu broj 01/1-254/92 u kojoj stoji: "Nareduje se svim jedinicama TO BiH Tuzla, da od današnjeg dana na lijevom rukavu, odnosno nadlaktici, po bentinskoj noši znak TO RBiH, ova naredba stupa na snagu ODMAH.

Svakako da se postavlja pitanje kako može načelnik općine uzeti sebi za pravo da određuje datum početka nošenja znaka Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine sa iljiljanima u općini, kada je to već određeno Uredbom Predsjedništva Republike BiH od 8. aprila 1992. broj 01-011-30/92, tačkom 3 koja glasi: "Zvanični privremeni znak svih pripadnika TO BiH bire stari bosanski grb štijastog oblika plave boje presijecan bijelom dijagonalom sa po tri zlatnožute iljiljane u svakom polju sa oznakom: TO BiH iznad istog." Potom Predsjedništvo RBiH donosi Uredbu sa zakonskom snagom o utvrđivanju privremenog grba i zastave RBiH broj 02-011-343/92 od 4. maja 1992. I nakon ovoga, načelnik Općine Tuzla ne praviša iljiljane. Slijedi formiranje zrakoplovnog odjeljenja u okviru
Odnosi Tuzle prema održani sjeveroistočne Bosne govori o doživljaj komandantara Patriotskih lika i općinom staba TO Vlasenica Ferida Hodžića Fede, koji je ostao sa snagama PL-a i TO da brani Cersku sve do njegovog pada 11. marta 1993. kada se on sa 150 boraca izvikao kroz obruc prema...

Kladnju, a ostatak boraca prema Konjeviću Polju i dalje u Strikenuju. Feda je iz Cerske u toku borbi bezbroj puta tražio pomoć od Tuzle. U nizu poziva i vapaca za pomoć. Feda je morao preko radioamatera tražiti i Valhulu Karaveliću (Vala), ladjunčar, zamjeniku komandanta 1. korpusa Armije RBiH u Sarajevu. U tom pozivu osveže "Iduznam sigurno da Tuzla neće da nam pomogne." 50

Nakon pada Cerske u mrtvu 1993. i Željko Kner odalazak današnjih komandanta 2. korpusa Armije RBiH iz Tuzle...

U knjizi ZEMLJA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA koji "Predsjednik Općine Tuzla izvršit će uvaku instruiranu bosansko-hrvatsku vlasti souverene RBiH ali po postupku i na način primijenjen bezobudno situaciju u tom gradu koja nathska zbog niza specifičnosti poseban oprez i postepenost 51 U agresorskom logoru u Karaku kod Vranjka je od 5. maja do 24. novembra 1992. bio zatočen Fadil Kopić, koji između ostalog kaže: "Oko 20. maja 1992. pitao me srpski oficir odakle sam, na moj odgovor da sam iz Capudora, rekao je da su oslobodili Kolej i da će ići dalje do tunela ispred Tuzle, a onda će Tuzlu zaobiti, neće se zauzimati" 52

Tuzla, odnosno njeno političko rukovodstvo bilo je onemogućeno velikog broja gradana iz ostalih općina zbog toga što je ignorirao Patriotskih lika, ignorirao sve što je dolazilo iz Sarajeva od državnih organa, javljaje se se sumnje da je Tuzla kolaborirala sa JNA, itd.

Dok je agresor činio zločine u Bijeljini, Janji, Zvorniku, Bratuncu, Brčkom, itd. dok je Ranko Češa početkom maja 1992. u koncentracijskom logoru Luke Brčko ubijao Bošnjake, što je sam priznao u Hagu 8. oktobra 2003. 53 tuzlansko rukovodstvo se nije uključilo u održavanu RBiH, već je jek uvijek razmišljalo da li da prihvatiti grih sa rijetkanama ili ne. ...
samo stanice javne bezbjednosti (SJB) na području općine Tuzla, oko 37 SJB u jednoj općini za održavanje samo unutrašnjeg javnog reda i mira. Samo postojanje Patriotske lige Tuzla i "problemi" koje su stanice javne bezbjednosti Tuzle "imale sa Patriotskom ligom", možda je i to jedan od uzroka zašto se rukovodstvo općine Tuzle odlučilo na formiranje i jačanje SJB Tuzle, umjesto organiziranja i jačanja TO.

Kao posljedica naprednocravnih poteškoća, a pod pritiskom rukovodstva i policije Općine Tuzla, uslijedilo je predsticanje čete Patriotske lige iz Tuzle na površinski kop rudnika Kalajevo u rejonu Šćiki Brod,334 a zatim u barake "Bosnaputeva" u Lug, u neposrednoj blizini Živinice.

Jednovremeno sa jedinicom PL-a Tuzla uslijedilo je i izmeštanje komandnog mjesta i cijelog Regionalnog štaba Patriotske lige iz Tuzle na površinski kop Kalajevo - Šćiki Brod a zatim u Živinice.335


Ovoj jedinici su pružili gostoprimstvo pripadnici Patriotske lige opštine Živinice na čijem čelu je bio Salih Milik (Šale). U to vrijeme nas je želeli mi Tuzla, mi Lukavac, a mi opština Sarajevo. Tako smo se dana 23. aprila 1992. preselili u selo Gračanice (Živinice), a kasnije u Mjesnu zajednicu sela Lug, u barake "Bosnaputeva".

Nažalost, u aprilu i rukovodstvo općine Živinice uskrajno gostoprimstvo jedinici Patriotske lige Tuzla i Regionalnom štabu TO Tuzla na čelu sa komandantom Vahidom Karavelicem, upravo konstirali odsustvo komandanta PL-a Živinice Salihu Malikčića koji je onog trenutka bio sa jedinicom u održani zvorničko Kula Grada.


Pored ozbiljnih organizacionih problema Patriotske lige u Tuzli, a zatim manjim dijelom u Lukavcu, Brekomi i Živinicama, Regionalni štab

333 Selam Hodžić, nav. opis, str. 219; Muhamed Šepektić, nav. opis, str. 41
334 Šepektić, nav. opis, str. 90
335 Dževad Pašić, nav. opis, str. 225
336 Dževad Pašić, nav. opis, str. 225
337 Arif Arslan, Upiši (Vinkovci: UPI, 1985), str. 0-1-2
ZAKLETVAAAA

Zakleven se najom žrtvom i dašću moga naroda, da bi se borio za nezavisnost, teškoj poslu i nepovestnosti granice moje domovine Bosne i Hercegovine. Poljubuim se narodom i narodnostima koje u njoj žive. Zaključu se za ekonomski, kulturni i duhovni stdode svog vlastitog gradnja i u svakom pitanju da dam i svoj život.

Tuzla 3. 1. 1992 godine

BOLJE GROB NEGO ROBI!

- BiH je Bosanaca i Hercegovaca,
- Vojsko, mi Vas više ne volimo,
- Da bi podjelili BiH, krvnic morate pobjeći sve u njoj,
- Srbijo i Hrvatska, ostavite nas možemo i sami,
- Bračo i sestre, Bosanci i Hercegovci, spremite se da odbranimo našu domovinu BiH.


Zbog takvih pojedinaca na političkim i drugim pozicijama, kako u Zvorniku, tako i u drugim gradovima na prostoru sjeveroistočne Bosne, Patriotska liga u organizacionom smislu nije mogla u potpunosti ostvariti ono što je joj je nalagala Direktiva sa Vojnog savjetovanja iz Međureća kod Travnik. Posljedice toga su ogromne, a najteže su one koje su plaćene životima nevinh ljudi zbog loših lidera u ljudi. Taj isti predsjednik Skupštine općine 9. aprila 1992. drugi dan napada na Zvornik, je
radiovecom tražio od Alije Izetbegovića da bezuslovno potpiše kapitulaciju i da se zaustavi ubijanje civila u Zvorniku. 127

Shodno stepenu organizovanosti Patriotske lige, Glavni štab PL-a BiH donosi odluku da se regionalni i općinski štabovi Patriotske lige maksimalno uključe u smislu usagranja, odnosno osuđivanja bilo kakvih neprijatih, negativnih i ekstremnih situacija tokom sprovođenja referendum na BiH 29. februara i 1. marta 1992. Zapovijest je glasila: "Referendum mora proteći u najboljem mogućem redu." 128

Dokumentima: (1) "Redoslijed aktivnosti koje treba izvesti na pripremi, organizovanju i formiranju jedinica Patriotske lige" 129, (2) "Plan i program vajne akcije jedinica Patriotske lige" 130, koji reguliše različite vrste obuke, (3) "Podsjednik za rad instruktori Patriotske lige" 131, (4) "Uputstvo za organiziranje poslova odbrane i zaštite u općinama i neposredno predstojeci periodu" 132, (5) "Zapovijest za odbranu" 133, Patriotska liga sjeveroistočne Bosne je u organizacijskom smislu izrasla u respektabilnu snagu koja je, pod uslovom eliminisanja navedenih poteskoća u organizaciji, a prvenstveno problema šebe moraža, mogla početkom aprila 1992. izvršiti gotovo sve vrste zadataka koji su proizlazili iz odbrane teritorije sjeveroistočne Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine.

Rešenje mostova na rijeci Drini nije odobreno počekom aprila 1992., kada je predlagano i kada se moglo izvesti. Međutim, gotovo dva mjeseca kasnije, 19. rujna 1992. kad je već isuviše kasno, narednjem br 02-254/1 kominant Staba TO Republike BiH nareduje komandantu Okružnog stuba TO Tuzla da postavi sve mostove na rijeci Drini od Zvornika do Šećerine 145.


Otpor stanovništva
sjeveroistočne Bosne oružanoj agresiji


I prosao toga što Bosna i Hercegovina do 6. aprila 1992. nije imala potpun i vanjski suverenitet ponekad uspostavljavajući pravnu, upućivanje oružanih formacija iz Srbije i Crne Gore i prije tog datuma može se snaratiti ugrožavanja suvereniteta SRBiH obzirom na Ustav SFJ. To je bilo uslovno unaprijed doslovno suverenitet republika članica SFJ. Osim toga, JNA je kao subjekti jugoslovenske federacije bila dužna da zaštiti nac u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da to ona nije učinila u Bijeljini i drugim gradovima, naprotiv. Ovoj JNA propušta izvršiti svoju dužnost i obavezu propisanu Ustavom i zakonima.

Samoustvovao se svojstvene Bosne kroz Patriotski ljubav, policiju i TO SRBiH, te druge održavane oblike organiziranja pružilo je otpor agresoru u Bijeljinu u toku četveročvorne dobitne Bijeljine. Tadašnji Regionalni štab Plaće u Tuzlu, kao i Općinski štab Plaće Bijeljina bili su svjedočanstvo snažne i realne upravne i vojne situacije u Bijeljini i šire u regiji. Najveći otpor u održani Bijeljine dala je es Starica i Bijeljina 235.

Broj ekspozicije Bijeljine pomognog je psihološkoh-aktivnosti agresora i antagonizma između političkog i vojnog krila Patriotske lige Bijeljina. Iako je političko rukovodstvo izričito ospravovalo vojnom krila pružanje otpora agresoru, Patriotska liga Bijeljine je pružila četveročvorni otpor na selu Sa Mahinom Biliću i Hasem Tirićem, sa napomenom da je Patriotska liga Bijeljina imala malo broj ljudstva, kao i krzna lovačka naoružanja u jedinici. U toku održani Bijeljine i tri glavni štab Plaće u Tuzlu pokazao je hitnu aktivnost na organiziranju, naoružanju i uspravoj pretermina jedinica u centralnom dijelu se svakom odihne 237.

Jedan bataljon u Gradačcu, odgovor Reuf Husneragića 238 komandant Staba Patriotskih lige Gradačac, da se u uputi u pomoć braniteljima Bijeljine prve crnog Crne Gori - Brčko - Brezovo Polje - Bijeljina.

235 Kas u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

236 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

237 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

238 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

239 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

240 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

241 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.

242 JNA u izdajnosti, komandant ZDA Bijeljina, 27. svibnja 1996.
Muminovića sa nekoliko zaradnika u Sarajevu po nekih 80-100 punaka i više naručnic, a po malej Glavnom štabu PL iz Sarajeva. Napokon došnjenja je ta količina koja je istovremeno bila i prva i posljednja količina naručnica i enakomjerija koja je došla Patriotska liga sjeveroistočne Bosne od Glavnog štaba BiH iz Sarajeva, i napiše:

Svakako, bilo je i drugih razloga zbog kojih jedinice nisu upućene u podršku braniteljima BiH. Naprimer, u knjizi Jusufa Malkića stoji: "Kada je početak aprila te godine uklapljena i u BiH, oni su vjetrujući svojih brojki u oko 300. Ljudi po pravcu, ali smatraju nas "multietnička vlast i građanska općina" Tuzle, koja je tada obolela od civilnih sukoba u čelnim dio Mogućnosti stvaranja takozvane "velike srbije" Ali, oni su nas tada osjetili i sputili, nisu mogli sljedeći put kada smo poslije vijesti na Kula Grad."

Vezi sa sadržajem prethodnog citata, Tijana T. Radaković u knjizi BESMISLENA U RATOVAJU kaže: "Očekivalo se da bi se pregovornice mogu dostići na to da se tužlanski region uključi u SRS ili u RS. Sto bi, da je ostvareno, imalo direktno posljedice po položaju BiH u ratu."

Pored naprednih navedenih razloga, nedostatak navođanja i miješanje za ostale jedinice je takođe utjecao da se obustavi priprema i pokret jedinica u podršci braniteljima BiH.

Svakako, u to vrijeme bilo je očigledno da veliki broj pojedinaca i grupa, kao i lokalnih političkih rukovodiča u pojedinim općinama na prostoru sjeveroistočne Bosne nisu shvatili činjenicu da se svi gradovi u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne baze na lijevoj obali rijeke Drine i da problemi BiH, Zvornika, Braniče i Srebrenice nisu samo riješiti problemi u smjeru odražene od agresije, već problem rješiti i budući odnosi svih građana sjeveroistočne Bosne (BiH), odnosno svih njenih općina. U vezi sa tim, na jednom od sastanaka komandanta Okružnog štaba TO Tuzla sa predsjednikom Skupštine općine Tuzla Selimom Bešlagićem sredinom


U materijalu Alije Muminovića o Patriotski lik stoji: "...u to vrijeme je bio skoro gotov koncept formiranja i realizacije "gradske autonomne oblasti Tuzla" - GAO koja je bila u sklopu scenarija priključenja GAO Tuzla Srbiji, SRS Zakrivo, to bi bila zadnja utka u drami koja se zove rušenje države i državnosti BiH."

U prilog ovoj tezi govore i stari Fikreta Abdića, koji je upravo govorio i o Tuzli i Selim Babiću kako je samo pitanje činjenice kada će i Tuzla krenuti putem koji je krenula i AP Zapad BOSN komandir S. korpus Armije RBiH u Bihaću, general Ramiz Deković bio je upravo taj koji je
sa 5. kompasom bio kirk 1922.-93. protiv Fikretta Abdića, njegove ideje i njegovih sljedbenika.

O nima kojima su Fikretom Abdicem Đreković kaze "Fikret Abdić", je često pri promovanju ideje AP Zapadna Bosna govorno kako nije usamljen u toj ideji, ni teritorijalno, ni personalno. Kada je 27. septembra 1993. preglašao AP Zapadna Bosna u Velikoj Kladišči i kada su počeli sukobi sa 3. kompasom Armije RH, govori to je pitanje dana bilo na kojem mjestu, pa i Travnik. U mnogim obraćanjima se posebno potplavno izrazavao o Selimu Bešlagiću. 262

Ustjepljenje je činjenica da su tokom referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine u Tuzli političke snage iz SDP-a i SRSJ nametale referendumsko pitanje: "Da li ste za nezavisnost BiH u Jugoslaviji?", tj. da gradnju Tuzle glosaju o drugačijem referendumskom pitanju u odnosu na koje je utvrđena Skupština SRBiH. Zatim velikoperski plan "Kameleon" podrazumijevao je da pojedine dijelove Bosne sa velikim brojem Bošnjaka pridobivaju za svoje planove instaliromanj lokalnih vlastodržaca lokalnih Jugoslavija. (Srbija). U ovim planovima posebno mjesto je zauzimala tuzlanska regija, a inicijative za proglašenjem autonomije na tuzlanskoj regiji posebno su podnijeli pripadnici JNA.

U jednom izvještaju Odujeljena SVB Komande 28. divizije ARBiH - VF BiH, navodi se mnoštvo podataka i saznajma o navodnoj komunikaciji tuzlanskog rukovodstva i nekih drugih općinskih rukovodstava sa predstavnicima agresora i sa Fikretom Abdićem, gdje se između ostalog spominje i navodni odlazak načelnika općine Tuzla, komandanta Okružnog štaba TO Tuzla i jednog komandanta iz živinica na razgovore sa Fikretom Abdićem 29. septembra 1993. posreditvom i u organizaciji snaga agresora. 264 U kontraktu napravljene navedene i u vezi ukupnih političko-ugovorni organizacijsko-funkcionalnih problema na prostoru sjeverostopske Bosne, komandant Štaba TO Gračanica Osman Puškar kaze: "Ključan problem Tuzlanskog okruga bilo je neprihvatavanje općinskog tuzlanskog rukovodstva, činjenice da se na BiH spremna agresija u posebnom periodu pa su svi komandanti općinskih štabova i načelnici opća oko Tuzle bili sumnjeni, pa i komandant Okružnog štaba TO Vahid Karadžić koji je očito izjednačen na miljenu od strane KOS-a. U tome su imali ulogu i političke opcije na vlasti i kalkulacije da Bosna i Hercegovina neće opusti kao država. 265

Nakon telefonskog izvještaja komandanta Patriotske lige Bijeljine 4. aprila 1992. o situaciji u Bijeljini, jedinica Patriotske lige i dio stanovništva Bijeljine koje se željelo izvući, uz odobrenje komandanta Regionalnog štaba Patriotske lige Tuzla prisupili su izvlačenju u pravcu Brčkom i Tuzle, nakon čega je Bijeljina okupirana. 263

Nakon okupacije Bijeljine jedan dio jedinica Patriotske lige na čelu sa Hasometem Trilicem izvlači se preko Teočaka i Tuzle u pravcu Živinica, gdje se tada nalazio protjerani Regionalni štab Patriotske lige, kasnije Okružni štab TO iz Tuzle, dok se drugi dio na čelu sa Mursom Ibrahimovićem probio u rejon Brčkom.

Pošto su snage agresora doživjele otpor Patriotske lige, odnosno branilaca Bijeljine, i zbog činjenica da se agresor nije tek tako samooznao u Bijeljinu, te činjenice da je imao u planu odmah napasti Janjina, Zvonko, Bratunac, Srbić, Velaštica i prodaljku napade u Dubravu iTerritorij agresor je odlučio da preko svojih vojnih baza u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne, kao što su kasarne JNA u Brčkom, Tuzi, aerodrom Dubrava iđ., izvrši pritisak na političku vlast u Tuzli i nekim drugim mjestima. Pritisak je bio usmjeren u pravcu eliminacije "nekakovih paravojnih" komandi i jedinica Patriotske lige u Tuzli, a sa krajinom ciljem da se onemogući

263 Štab TO Tuzla, 1992.
265 Štab TO Tuzla, 1992.
Koliko je situacija bila dramatična, govori i činjenica da je pod tim pritiskom određeni broj naoružanih u zgradu položio oružje i izašao iz zgrade, rekavši da ne žele na ovakav način ginuti, kaže sudionik Emir Rezic. Nakon okupljanja većeg broja građana ispred zgrade i pristizanja upomoc jedinica Patriotske lige iz Živinica, Rašim Hadžić povlači svoju
policiji po nalogu Selima Bešlagića, a pod uslovom da se Regionalni štab i jedinice Patriotske lige u toku noći izmjesti na područja Općine Tuzla, jer Selim Bešlagić ne želi "paravojne" formacije u Tuzli. Štab i jedinica se izmještaju na rudnički-površinski kop na Šćikom Brodu, a zatim opet pod prijškom političkom rukovodstvom Tuzle i prijetnjom sa potpukovnikom Mljetom Dubajčićem, komandantom kasarne JNA u Tuzli, Štab i jedinice Patriotske lige se izmještaju u Žravinice. Po priznavanju Republike BiH 6. aprila 1992. kao međunarodno priznate države i smenovanju Vahida Karavelića za komandanta Okružnog štaba TO Tuzla, 12. aprila 1992., sasvim je bilo normalno da se novi komandant vrati i smjesti sa svojim štabom u prostorije Okružnog štaba TO Tuzla, gdje su već bili službenici Fehim Kahrmanović, Akif Kušljugić i Benjamim Fišković, ostali iz prethodnog sastava Okružnog štaba TO Tuzla na čelu sa pukovnikom Milojković Nenadom, a koji se izmjestio iz Tuzle u Ugljevik 8. aprila 1992. Međutim, tuzlanska vlast je to spriječila. Načelnik Okružnog

371 Det Hadić, Magistarski rad, FPH, Sarajevo, 2001., str. 84.
sakretarijata za održavanje režije Tuzla Fudbal Hnkavželši bio je jedna od ključnih kohezivnih figura u pripremi i organizaciji odborane, međutim, nakon početka agresije na BiH izgleda da mu je nedostajalo odgovornosti, kao da je bio neznatna u pohijedšcinoj strani... U knjizi ZEMPLJAZ, IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA, 1992, surudan, 4. aprila 1992. Skupština općine Tuzla poziva je sazvati na vanredno sastanak Predsjednik Skupštine općine obavežno je odboracki da je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se izvrši upravni i mobilizacijski TO, ali da je to nije slučaj sa drugimi faktorima kojih to zavisi. U razgovoru koji je obavio sa generalom Milutinom Kukumcjem, predsjednik je istakao da mu je ovaj reakcijao da u odluku o mobilizaciji dosao Predsjedništvo Jugoslovenije, a ne Druga vojna ombur na čijem čelu se on nalazi. Nakon što je obavio ovaj razgovor, predsjednik Bešlagić je, takođe, razgovarao i sa generalom Dragom Vukosavljevićem, komandantom TO SRBiH. Upozoravao ga je da su sa strane Skupštine općine Tuzla oko naručivanja TO podržali predstavnici Tuzlanskog korpusa JNA i da između ove dvije strane u tom pogledu ne postoji različenja.


Međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine bio je događaj koji je izuzetno poznato odnijenje kod velikog dijela stanovništva, što je u međunarodnom periodu imalo značajan utjecaj u smislu dalje održavanje sjeveroistočne Bosne od agresije.

U čitljivijem naslovku izvode se održane. Regiornalni štab Patriotske lige Tuzla u većnjem sutima istog dana donosio odluku da izvreju oznaku napad na skladiste JNA u Ljubučima kod Zvornića s ciljem uzimanja naručavanja i munitije i naizvodi- u nesnažuđenih jedinica Patriotske lige u sjeveroistočnoj Bosni. U tomug skladu bi se smjestio naročivanje i klanice TO osam općina. Međutim, po dodaci jedinica...
Patriotske lige iz Živinica, Tuzle, Kalesije, Kladna i Banovica na prijetnji i izvršenje tog borbenog zadatka, u pong 6./7. aprila 1992., u momentnu kretnju na izvršenje zadatka, pojavili su se načelnik općine Živinice Osman Forčaković i načelnik SJB Živinice Sefal Bašić, koji su zaprijetili riječima: "To je ludo što vi radite, mi se ne slažemo s vam, ako to uradite, JNA će nam sraniti Živinice, naša općinska policija će spriječiti, osuđeniti svaki vaš pokret prema skladištu, a ako zahtjeva i javni gdje treba". Nakon toga su ušli i Hasan Muratović (načelnik stanja TO Živinice) i Asif Omerbegović (pomoćnik komandanta stanja TO Živinice za pozadinu) i saopštili da je naslovno telefonom zvan komendant kasarne Dubrave potpukovnik Bogdan Čica i da je zaprijetio da će bombardovati Živinice ako se napadne skladište i hulaž. Iz tih razloga, Regionalni štab Patriotske lige je obustavio akciju, a jedinice TO-a su ostale uskraćene za deset do petnaest hiljada cijevi oružja i velike količine municije što bi, svakako, bilo od velike koristi za dalji tok odbrane od agresije. Jedinice TO-a koje su bile raspoređene na vozilima po ulicama Živinica morale su se vratiti u svoje baze, sa napomenom da jedinice TO-a iz Banovica nije ni ošla u Živinice, jer je ulazak spriječila policija Živinica na ulazu u grad.

Sead Omerbegović i Halid T比亚迪 o tome pisu: "Po naredbi Regionalnog štaba Patriotske lige, Općinski štab Patriotske lige Kalesija 6. aprila 1992. formira jedinicu jačine četvrt da u sadejstvu sa tuzlanskom, banovackom i živinickim jedinicama izvrši napad i zauzme vojne objekte u Ljubacama gdje je bilo usklađeno nasrjažanje općinskih štabova TO. Jedinica je prebaćena do Živinica, a akcija nije izvedena zbog opstrukcije vlasti."

U vezi sa tim, načelnik Općine Živinice Osman Forčaković kaže: "Zanemarilo nam se što nismo u to vrijeme napali skladište oružja i munijice u Ljubacama, kao što bismo lako da dobili agresiju. Znali su sve o nama, gdje smo, što radimo, što smijemo Pretpostavljam da su i neki naši ljudi radili za njih."

Izgleda da je tada veliki problem predstavljala samouvoj lokalnih političkih vlastodržaca, koji apologatni ništa nisu dozvoljavali da se radi na polju odbrane na teritoriji "njihove" općine bez njihovog odobrenja, makedo to dolazilo i iz Sarajeva, a kamoli od Okružnog štaba TO Tuzla. Sebe su smatrali najametnijima i najkompetentnijima za sva pitanja u "svoj" općini, ignorirajući sistem i hijerarhiju uspostavljenu važcim Ustavom Republike BiH i odgovarajućim zakonima.

Daje Patriotska liga došla u posjed tog nesnaženja i muncije, vjerovano bi se iznijenio kompletni tok budućih političko-vojnih aktivnosti na teritoriji sjeveroistočne Bosne, pa i konačan ishod u tej regiji na kraju rata.

Slijedećeg dana, 7. aprila, Regionalni štab poduzima sljedeću akciju u Donjim Vukovijama na kolonu od 5 motornih vozila JNA sa oružjem i muncijom koja je krenula sa aerodroma Dubrava prema Kalesiji. U toj...

Tog istog dana, 7. aprila 1992, shodno obavještajnim podacima da će agresor sutradan napasti Zvornik, Regionalni štab odločuje da upuni jedinicu Patriotske lige jačine četet iz Zivinica (Plagin br.2) u pomoć branionicima Zvornika (Kula Grada). Postrojenja jedinici u Dubravama, na čelu sa komendantom Općinskog štaba Patriotske lige Zivinice, obratili se tadašnji komandant Regionalnog štaba PL-a Tuzla riječima: "Vi ste prva jedinica koja se upućuje na borbeni zadatak, i ovo je prva jedinica ovako postrojena pred borbeni zadatak, u isto vrijeme, prva jedinica buduće Armije Republike Bosne i Hercegovine."

Grad iznad Zvonik na (Prilog br. 1). Upucanu četa PL-a iz Zvonicina (Prilog br. 3) prisila u pomoć branocini Kule Grada, a zatim se vodi odmah borba sve do 26. aprila 1992, a odbrani Kule Grada. Nakon povlačenja na Kula Grad u narednim danima prisilale su i druge jedinice Patriotike lige u pomoć branocini Zvonikina (Kula Grad) koje je uhapsio Regionalni štab PL-a, Tuzla iz centralnog dijela sjeveroistočne Bosne. Npr. jedinice iz Kladiva (Prilog br. 3), Gračanice (Prilog br. 4) i Kalesija (Prilog br. 5). Svaka od njih uhapšena odbranom Kule Grada i uzastopnim odbijanjem agresorskih napada, jedinice Patriotike lige su bivale Kula Grad pune tri sedmice. Tada je komandant Regionalnog štaba Tuzla tražio od Sarajeva da se naredi čivilne politike da ustupi dio oružja - pušaka jedinicama PL-a. To naredenje je stiglo općinskim politicama. Međutim, Meša Bajrić iz Tuzle nije dao 200 pušaka niti liječniku, dok su iz Zvonikina bili uključeni policajci sa svojim puškama u odlazak na Kula Grad.

U međuvremenu, 8. aprila 1992, Predsjedništvo RBH, donosi Uredbi broj 01-011-303/92 kojom se gasi stari Republički štab (RS) TO RBH. A formiru novi TO RBH (čl. 1) na čelu sa komandantom Hasanom Enisćićem i načelnikom štaba Stjepanom Šibecom (čl. 4) Stjepići dan 9. aprila 1992. Predsjedništvo RBH donosi Odluku broj 01-011-306/92 o objedinjavanju i stavljanju svih naseljama formacijama, uključujući i Pattistiku lige RBH, pod komandu novog štaba Territorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, odnosno pod komande okružnih i uporništenih štabova TO, čime hukčkički zatvoren 15. aprila 1992. prestaje organiziranom postajejanje Patriotike lige sjeveroistočne Bosne.360


360 Jerko Đoku, narb. lječnik, br. 91
361 Hasan Dženić, narb. lječnik, br. 33-

RBH. Istog dana Predsjedništvo RBH donosi Odluku broj 1201/92 o proglašenju ratnog stanja, u momeni kada je agresor već okupirao više i MO RBH bili u koliziji. Da su kojim dogajajem agresija i na zasnivljenje koji su pružili otpor i izgubili žive radili na svoja raka i nepotreban ginuti. S druge strane, nakon proglašenja opće javne mobilizacije i ratnog stanja na području RBH, radno se povezuju broj vojnih obveznika (vio), pripadnika u redovima ARBiH, iako da 30. augusta 1992 funkcionira 53 štaba sa 1 645 voj, formirano je 136 samostalnih vođa, 157 četa, 213 buljatina odreda i 51 briga sa ukupnim brojem od 163 540 voj.

Tokom odbrane Kula Grada, 23. aprila 1992, došlo je do ofizalnih nesporazuma u redovima branilaca Kula Grada, zbog čega je mogao biti polaganja nova svećuna zakletava, pod komandom kapetana Almira, a 25. aprila 1992, agresor je poduzeo posljednju ofanzivu i u toku te noći i sutradan odbrana branilaca Kula Grada nije izvršena, nakon čega su pristupili organiziranom postajanju kroz obrnu i izvršenje u dva pravaca ka Kalesija.362

U jednom od izvještaja komandanta Kula Grada, Samura Niševića, kapetana Almira, stoji: "Saradnja i pomoć civilnih organa tlam vjere agresij na Zvonik nije postojala jer to oni nužno željeli, zato što su više vjerovali JNA nego nama."363 Pratn ispitno kako je po izvršenje sa Kula Grada prolazio kroz muslimanska selo i da su mu seljani sprečili prohijak kroz sela govornici. "Zapali nam Kula, hćete da zapali nas i nasela." Po
povratku morali su se skrivati od civilnih i vojnih vlasti općine Tuzla, koji nisu dnevnovaljali ulazak u grad niti liječenje raših ranjencika.

U knjizi Dževada Pašića, u jednom od izvještaja Vahida Karavelića, tada već komandanta Okružnog štaba TO Tuzla, stoji:

"2 Nase snage.

Jedinite TO se organiziraju uz ogromne posekoke, zahvaljuju opstrukciji, pa čak i otvorenom djelovanju pete kolone. Ponajbolje stajanje po tom pitanju je u općinama Kalesija, Živinice, Gračanica, Srebrenik, Gradačac, Osijek, Banovici i Kladanj, dok je u općini Brčko moguće očekivati situaciju i njezino čišćenje kao u općinama Vlasenica i Bratunac. U općinama Bijeljina, Jajca, Zvornik, Brtnica, Srebrenica i Vlasenica uspostavljena je okupacija vlast Općinskih štabova TO su razbijeni, takoreći ne postoji. Za općinu Zvornik formirano sam štab TO za Zvornik koji djeluje izvan Zvornika Akcije od tog Općinskog štaba TO su u toku.

Svoj nukovodstvo općine Zvornik, Bratunac, Vlasenica, izbjeglo je i smješteno u Tuzli i nikadnu pomoć ne daje u mislju organizovanja i pripreme sposobnih ljudi za povratak nazad u borbu za oslobađanje zauzetih gradova. Predsjednik općine Zvornik, komandant Općinskog štaba TO (starši štab), potpuno je nezainteresiran za naprednje navedene aktivnosti.

Općina Tuzla i Lukavac zvanično opustiraju odluku Vlade BiH u vezi formiranja štaba i jedinica TO na svojoj teritoriji, isti se naoružavanje narušavanju koje dobijaju od popukovnika Mileta Đuhačića, a te jedinice ne žele stavit obilježje (grb) BiH kao jedinstven emblem za TO BiH. Isti žele da brane samo svoj grad, čiji grb nosi dok ih Zvornik i ostali gradovi upravo ne interesuju.

Pored svega toga, MUP Tuzla neprekidno hapsi pripadnike TO i stima oduzima lično i službeno naoružanje za što imani dokaze.

O svemu ovome više puta sam razgovarao i imao sastanke sa čelnim ljudima u navedenim općinama, a da isti nisu ništa preduzimati. Naprimjer, predsjednik SO Tuzla Selim Bešlagić, sekretar Sekretarijata za NO Mehmed Žilić i načelnik SIB Meta Bajrić su se lično potrudili da se TO u Tuzli

ne formira i da mi se međa četa vojne policije procesja sa teritorije SO Tuzle.


Opisani postupki nukovodstava u mnogim općinama krajeve negativno su uticali na stanovništvo, što je imalo za posljedicu da je stanovništvo bezigrno napuštilo svoje domove i bilo u centralni dio sjeveroistočne Bosne, ne čekajući snage agresora. Postupci određenih pojedinaca i nukovodstava u to vrijeme izazivali su ogromne posljedice koje se ogledaju kroz broj izgubljenih i povrijeđenih, odnosno kroz broj kvadratnih kilometara izgubljene teritorije. U protivnom, da su svi sudilacko Policijske lige, odnosno kasnije u TO i Armije RBiH, u konzarnom ishodu bilo bi puno manje poginulih, puno manje izgubljene teritorije, itd.

Pri probijanju i povlačenju preostalih branilaca sa Kule Grada, na čelu sa kapetanom Alimirom (Samir Nikšić) u noći 26./27. aprila 1992. dolaskom u selo Križevci, ljudi su ih dočekali riječima: "Što ćene ovdje bježete odavde. Eto, bih sto na Kula Grada, pa tamo sve godi..." Branoći su produžili ka selu Hajvazi, odnosno prema Kalesiju.

Veoma je bitno istaciti da je i veliki broj stanovništva u Bijeljini, u Jami, a posebno u Zvorniku u centralnom dijelu grada pasivno pribavio okupaciju agresora. Nije se lutalo považi na Kula Grada i stati u redove branilaca Kule Grada, već je trošolimt u odbijan Kule Grada većina Bošnjaka-Musulmana Zvornika nijemo posmatrala kroz balkanske prozore iz zgrada. Nakon pada Kule Grada, snage agresora su se vratile u grad i prisupile krvavom piju nad tim bošnjacko-muslimanskim civilnim stanovništvom. O broju žrtava tog vremena u toku jednog dana u Zvorniku govori i dženaca koja je obavljena za 262 žrtve 17. novembra 1999. u Memtićima u blizini

Sastava TO RH'I, uhrazone nastaviti sa formiranjem borbenih jedinica o svim općinama koje stavili pod zajedničku komandu općinskih, okrštnih i štaba TO RH'I, a tim izrazito energičnom dejstvom slozili sadržaj moć neprijatelja primijetiti dugače olike marnera (zajedne, oblakaste, obuhvate) uz blagovremeno zaprešćenja. Odmah istviti, zasijamivanje skladstaha naručivanja i munije i blokiranje kama, njihovo zasijavanje i zaboravljanje pripadnika JA na teritoriji RH'I. Odradnuju operaciju izvesti u dvije etape: Gotovost za dejstva-odmah, Zatim u slabo 5. (zadaća okrštnih štabovina TO), ove tri direkcije, stoji. Tomerani jedinice TO sastavita dobrovoljačke jedinice, patriotske lige RH'I, jedinice TO i ostale patriotske snage na teritoriji općine, sve pod zajedničkom komandom i oznakama koju je Uredboom propisalo Predujezdni RH'I. Ta Direktiva je u toku narednog dana prezentovana u zapovijed komandanta Okružnog štaba TO Tuzla i u glavnom formu istog dana dostavljena svim komandantima općinskih štabova TO na prostoru sjeveroistočne Bosne. Dio sadržaja navedene zapovijednosti komandanta Okružnog štaba TO Tuzla, prikazan je u knjizi Đevada Paka ZELIMKA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA, gdje pored toga stoji: "U narednog dana koje je 14. 4. 1992., a koje je dostavljeno u 20 općina, Karavelić u 12 različita obrazlažan stanje u BiH i sjeveroistočnoj Bosni, ali i nareduje da se radi da bi se pružio otpor agresoru."  

Borbena zapovijednost komandanta Republičkog štaba TO BiH pokovnika Hasanja Efenidžića stvorljena je tri dana kasnije, 16. aprila 1992. od snajep ministara odbrane RH'I Jerka Dote, Međutim, komandant Okružnog štaba TO Tuzla nije nikada primio tu naredbu o sformiranju. Komandant Okružnog štaba TO Tuzla upućivao je dokumente prema Republičkom štabu TO RH'I, međutim, povratni dokumenti (odgovori) od Republičkog štaba su najčešće negdje zadržani, jer iste komandant Okružnog štaba TO Tuzla nije dobivao na ruku.  

Primjer: komandant Okružnog štaba TO Tuzla upućuje akt Republičkom štabu TO RH'I 16. aprila 1992., u kome preddaje da se na novom svakog  

301 Zvornik, 8. april, 1992., ob. 2.  
302 Izvješće o štafeti, od 5.  
303 Hasan Efenidžić, u svim dijelu, ob. 207.  
304 Jure Pavlović - U RH'I (USA/BSK-2/351-1).  
305 Đuro Pavlović, nas. dio, ob. 228. (Naredbe između Komandir sina, Komandant Republičke štaba TO iz sjeveroistočne veze - BiH od 14. 4. 1992. ob. 132.)
опцине одобри формовање одбране војне полиције и наставних центара за обuku унационалности и под командом Окрушног Стаба TO Окрушно Тузла.

Одговор од командац Републичког Стаба TO RBiH, акт број: 02/45, од 18. априла 1992. није никада дошао на руке командац Окрушног Стаба TO Тузла.

Сви акти из Сарајева за Окрушни стаб TO Тузла упућиване су према Фуду Хадžадвићу, пomoćnik ministra za одбрану у регији Тузла, из разлога што je командац Окрушног Стаба TO Тузла bio промјенjen sa територије опцине Тузла.


Telegram

POVELJIVO

REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA NARODNO OBRANU
SARAJEVO

Br. oTB/34-5

Sarajevo, 15. 04. 1992. godine

ODRUKNOM STABU TO T U Z L A

U vezi vaše depese "00" od 15. 04. 1992. godine, dajemo sljedeća obavijest:

1. U sklopu zaštite stanje čete, formiranje – preminjuje jedno odjeljke nove vojne posjede.

2. Ovu obavijest potrebno obavijestiti. Organizira se pravilo života, vanrednom, njivodjelju, a za izvodiše odreditite isuzvoje stajaline.

SS/SH

KOMANDIR;


Zaključak: Molimo vas ovaj act dostavite održnju stabu to Tuzla.


397 Arh ARBiH – VP BiH (KVAH-19/88/1/1-22)

SASTANAK OIR/T UZBA U T UZI

Poslali

Vladimir Karadžić, k-ustsj G-ih Izhk Tuzba BH

Zdenko Porić, potj.

Selim Bertulagić, predsj.

Fatale Krunacanović

Mehmed Zaki

Fudel Hadžijabolić

mujem rep. Džeki

Nije prihvaćen našluku Centra bezupörnosti Tuzla Ribic.

Mi smo, nosilci podstične crne lista, svi je u vezi stvari koje su na naši starog odličak te stvari, ali i na našem stanje. Tuzlanski Parlement je u vezi s ustanakom. Mi smo neki da su se u vezi s ustanak i sada nekada podstične crne lista. Nije prihvaćen našluku Centra bezupörnosti Tuzla Ribic.

Ako biste mi često ponegdaj podstične crne lista, moramo da biste imali na umu da su jedino vaj.R. Ako je to krila u vezi s ustanak, a naše stvari su na našem odličak te stvari, mogu da se okrenem na naslova našluku Centra bezupörnosti Tuzla Ribic.

329 Arh ARBiH – VP BiH (KVAH-19/88/1/1-19).

Zanimljivo je da je u ovom tekstu izraz "torkošt" pisan kao "torkosta". Ovaj termin se koristi u bosanskom jeziku i označava pojam "torkošt" ili "torkosta", koji se odnosi na službene ili civilne službe koje su izvršene bilo u poznatim ili neznatnim slučajevima. Ovo je značajno u kontekstu ronjenja i rasvjeta u ratnim ratnim situacijama, kada su službe bile izvršene u iznimnoj situaciji ili u tom slučaju.

Relevantne informacije za ovo nalaziste u tekstualnom sadržaju i u kontekstu ronjenja i rasvjeta u ratnim ratnim situacijama, kada su službe bile izvršene u iznimnoj situaciji ili u tom slučaju.

Zanimljivo je da je u ovom tekstu izraz "torkošt" pisan kao "torkosta". Ovaj termin se koristi u bosanskom jeziku i označava pojam "torkošt" ili "torkosta", koji se odnosi na službene ili civilne službe koje su izvršene bilo u poznatim ili neznatnim slučajevima. Ovo je značajno u kontekstu ronjenja i rasvjeta u ratnim ratnim situacijama, kada su službe bile izvršene u iznimnoj situaciji ili u tom slučaju.

Relevantne informacije za ovo nalaziste u tekstualnom sadržaju i u kontekstu ronjenja i rasvjeta u ratnim ratnim situacijama, kada su službe bile izvršene u iznimnoj situaciji ili u tom slučaju.
Svojastu i Bašćegovu zarošila dvije protivriječne samohotke 57 cm sa 172 granata. Tog istog dana, 11. aprila, kao i u velikom broju slučajeva do tada, uslijedile su intervencije sa aerodroma preko načelnika općine Živinice koji je kategorički insistirao da se samohotke vrte, navodno: "Živinice će biti svrstane sa nemilosti." Na žalost, nakon trodnevne drame, tadašnji načelnik Štaba TO RBH Stjepan Šiber prenovi naredbe komandanta Okružnog štaba TO Tuzla da iste vrte, jer je to, navodno, stav i predsjednika države. Vjerovatno ništa čudno, jer mnogi načelnici općina su direktno kontaktirali predsjednika Izetbegovića. I ko zna što su mu govorili? Vjerovatno je tako i načelnik Općine Živinice Osmo Furčaković izdjeđovao naredbe od Alije Izetbegovića da se samohotke vrte ponovno u ruke agresora.


Zbog opće povjetrjanja rukovodstva i komandovanja jedinicama TO RBH od strane raznih subjekata, a prvenstveno od poštivšća vlasti na nivou okruga i općina, ministar odbrane RBH Jerko Doka i komandant Štaba TO RBH Hasen Efenđić bili su prisiljeni da 26. aprila 1992. izdaju naredbu kojom strugo zahtijevaju poštivanje principa jedinstvenog rukovodstva i komandovanja, i da se po svakom slučaju priticanje u sistem rukovodstva i komandovanja bilo koja, pa i organa vlasti iz društveno-političkih zajednica.

Na kon kon je komandant Okružnog štaba TO Tuzla Vahida Karaveliće i njegovih saradnika, iseg dana 27. aprila Željku Knez se imenuje za novog komandanta Okružnog štaba TO Tuzla. Knez odmah, po vlasništvu nadležnosti postavlja svoje pomoćnike: za bezbjeđenost Antu Pranjića, za moral Dragana Kovačevića, za personal Peju Kovačevića, a za načelnika veze Andriku Makara. Interesantna je primjetna da su sva četnica hrvatske nacionalnosti, a samo sedam dana ranije Knez je sebe predlaže za zamjenika Seada Delića, uz izraženje da će većinsko bošnjačko stanovništvo u Tuzli bolje prihvatiti Seada Delića za komandanta Općinskog štaba TO Tuzla. Odpomenuto je prestalo razmišljao o nacionalnoj zasupljenoj koja bi trebala biti usklađena sa strukturama stanovništva.

Dok su jedni razmišljali o navednom autonomiji dijela teritorije severoistočne Bosne, budućnosti Zvorničkog kolegija, drugi su razmišljali o koncepciji sa Zagrebom. U vezi sa tim, izet Hadži daše: "Općina Breško i Građanac su ušle u obnovu organizaciju HVO-a i formirale 107. HVO brigade Građanačke i 108. HVO brigade Breška. Na ovaj način su one općine ušle u
organizaciju Hrvatske zajednice (HZ) 'Bosanske posavina', što se može u potpunosti osuđiti.\(^{407}\)

Veliki problem tog vremena, što se pokazalo i tokom niti, bio je paralelizam na svim poljima i na svim aevima. Svi su odlučivali o svemu, svaku se pitanja o svemu, svi su razmatrali u svemu, mnogo načina opština, posebno Zvornika, Brško, Tuzle, Živinica i dr. kontaktirali su se na podu Trebinjevom i njegovim saradnicima, sa ministrom obrane Jerko Đokom i njegovim pomoćnicima, sa komandanom Štaba TO RH-Hasnom Enfieldom i njegovim pomoćnicima, kao i sa generalima s oficirima JNA sve do njihovog odlučka, itd. Zbog ovih i mnogih drugih naslih slabosti agresija je ostvario početni uspjeh na prostoru sjeveroistočne Bosne superiornog puča u nanjeveku, monumentima i drugim sredstvima do kojih smo mi mogli doći da nije bilo naših načinjenih slabosti. Time bi ojačali odbranu od agresije, znatno više zaštititi stanovništvo i dobro od stradanja i razaranja.


\(^{407}\) Ist. Hrdilić. Magistralski rad, Ph.D. Sarajevo, 2001., str. 88

\(^{408}\) Ist. Hrdilić, nas. djelo, str. 74-80.
Dobre, složi se on, joj je odluku povući i na tom se dijalog zavrlo. Tako je razgovarao Hariš Radžić radijisan ponosnik u Skupštini RBiH sa načelnikom Općine Zivinice, Osmom Fortalitom.


Svakako je ispitivano da to što je samo 15 minuta prije zaboravljanja komandanta Okružnog štaba TO Zvornik ispred grade O. Zivinice komandant susreo M.R., koji ga je upitalo da li ima zna o svojoj smeni, na što je komandant odgovorio da ne zna i da prvi put čuje za tako nešto, sa povratnim upitom, kako bi to znao kada je peti naši dan na ovom dužnosti. Nakon toga M.R. je izradio iz džepa i pokazao komandantu papir na kome su bila ispisana tri imena i prezimena: Željko Knež, Hazim Sadić i Sead Delić i upitalo komandanta da li mu svi znače ovim imenima, na što je komandant odgovorio da prvi i treći jedna poznaje zbog toga što ih je primio nekoliko dana prije u "Pasaginoj vili" u Tuzli na razgovor, da su sami sebe predlagali za komandanta i zamjenika komandanta Općinskog štaba TO Zvornik, a drugog sa tog papira da uopšte ne poznaje. Na to je M.R. odgovorio komandantu Okružnog štaba TO Zvornik da su najverovatnije upravo to i ljudi koji rade na njegovoj smjeni, na što je komandant...
konstatovao da iza toga stoji načelnik Općine Tužla. Petnaest minuta kasnije komandant Okrugačkog Staba TO Tužla taj strojunom saradniku su zarobljeni u kancelariji načelnika Općine Živinice. Komandant Okrugačkog Staba TO u pravnoj Herza Hasica Kib la udario u izgradu općine, zatim u kancelariju Harza Misirović, sekretarice načelnika Općine, gdje je Kiba ostao, i uz doprodošću sekretarice komandant je udario u kancelariju načelnika. Po ulasku u kancelariju dva vojna policajca su obje strane vrata razumzeli su Vahida Karavelića, a zatim ga vezali. Prije razanžanja Karavelić je pokusao izvući ličnu pištolj Magnum 357 kratke strelje i proši izvori, ali Salih Mafkic je pažno uzviknuo: "Ne, Vaha, ubij te". Za nekoliko minuta u kancelariji su tada Hasan Muratović i Asif Osmanegovic koji su saopštili da je komandant aerodroma Dubrave potpukovnik Cudic zvao u Stab TO Živinice i zaprijeto da će avionima bombardovati Živinice zato što pripadnici Patrijske lige ospravljaju kretanje pripadnika JNA na Sprečanskom mostu.


U intervjuu Aleksandra Vasiljevica, generala JNA u tisućinu NJN od 12. juna 1992. stoji da je on izričito tražio grupu svijog visokih oficira koji su zarobljeni. 2. maja u Sarajevu i da su zamijenjeni za Vahda Karaveliča, glavnokomandujućeg u istočnoj Bosni, gdje potvrđuje da je bio vojni deserter, gdje su ga u jednoj akciji uhvatili.


Mehmed Žilić kaže: "U svemu ovome značajnom ulogu je imala Kontroabvisajna služba JNA. Primjer uspješnog nala ove obavještajne službe jest otkrivanje i hapšenje komandiranog kadra Regionalnog štaba Patriotske lige Tuzla." 2

U knjizi Jusufa Malkića stoji: "Simptomatično je da su oni uhapšeni u dana oko podne, a tuzlanska politička vrhuška je istog dana u 17:00 sati imenovala kompletan novi sastav Okružnog štaba TO Sarajevo Knezovića na čelu. Pozlijevima posmatrači su mogli promatrati činjenicu da u hapšenjem Karaveliča nije zarobljen cijeli štab, ali moći lebo tuzlanske vlasti istog dana imenjuje potpuno druge lude. Naokog toga postaju sumnjeve i okolnosti.

15 Osluženstvo, 23. april, Sarajevo, 1992., str. 7
16 Nebozaž, nov. dig., str. 68.
pod kojima je Karavelić uhapšen. Nije li to bila smisljena krepka i ojčicu to vojni puč kojeg je izvela tužiljska vlast?" Izgleda da je niko dostavio Okružnog štaba TO Tuzla onemogućavalo vodenje dogovorom rata sa agresorom.


**POSLJE SUKOBNA TO I VOJSKE U ŽIVINICAMA**

**Za sada bez razmjene**

ŽIVINICE, 29. APRILA - Tenzije oko sukoba vojnika s Aerodroma "Dubrave", i pripadnika TO okruga Tuzla, u kojim je poginuo jedan oficir, a ranjeno još šest pripadnika JNA, TO-a i civila, još nisu potpuno splasnuće. Predstavnici opštine Živinice i vojske pregovarali su dva dana, a zaradešteni novi pušteni i razmjenjeni. Slučaj oko hapšenja komandanta Okružnog štaba TO Tuzla Vahida Karavelića, rekao nam je danas Osmo Forčaković, predsjednik SC Živinice, i potpukovnik Miodrag Radičanović, prvenac u nadležnosti viših instanci. Stab TO-a formirao je posebnu komisiju koja će raznešiti ovaj problem. Vojska uhapšila Vahida Karavelića na nesvakidašnji način, dok je obavljao službene poslove, kao prebega iz JNA TO, i proglašava se nakon događaja da ga pušti u razmjenu. Jer je uz ovo JNA raspolažu potencijalno i protiv njega podnijela krivotvorinu. Oni koji su uhapšili potpukovnika Miodraga Radičanovića, dok je pružao pomoć ranjenim vojnima, sada traže da on bude razmjenjen za Vahida Karavelića, i još trojeh uhapšenih Živinaca.
direktno preziva Selma Beлагiћa, Mešu Barića, Funđa Hadžića i Feluna Atatürkovića, sa napomenom da su im se pridružili još neki iz susjednih komuna. Ova napomena se vjerovatno odnosi na općinu Žavinice.

U istječaju Aljije Muminovića o PLN-u režije Tuzla stov. "Dana 24. maja 1992. javio sam se Željku Knezu, tadašnjem komandantu Okružnog štaba TO Tuzla sa urednom dokumentacijom kojom mi je potpao Karavelić da sam člen Okružnog štaba TO Tuzla... on mi je rekao da ne prima taj papir, da ne prizna Vahidu Karaveliću za komandanta, ni za žaka Patriotske lige." U ovde se namere pitanja koje odlučio da se Željko Knezi postavi za novog komandanta? Odatle Željku Knezu tohi negativan naboš prema Patriotske lige i članovima prethodnog sasara Okružnog štaba TO Tuzla? Kako da odmah isti dan željko Kneze bude inauguriran za komandanta okružnog štaba i to u Tuzli, dok je sve ljudstvo prethodnog štaba bilo propozivane iz Tuzli? Kome je o ovome određeno i zašto? Vjerovatno je bio značajak da su uspjeli "razbiti" taj prvi okružni štab TO Tuzla koji nije bio po njihovoj "mjeni" i onda kada su uspjeli napraviti novi štab "po svojoj mjeni", Vahid Karavelić i Bajro Kasunović kao prvi komandanti Okružnog štaba TO Tuzla i Opskojština Karavelići kome je bila i sanopštana mrtva kazna kao najsvjedekovati konačna presuda.

Ovdje se namere pitanja koje je odlučio da se Željko Knezi postavi za novog komandanta? Odatle Željku Knezu tohi negativan naboš prema Patriotske lige i članovima prethodnog sasara Okružnog štaba TO Tuzla? Kako da odmah isti dan željko Kneze bude inauguriran za komandanta okružnog štaba i to u Tuzli, dok je sve ljudstvo prethodnog štaba bilo propozivane iz Tuzli? Kome je o ovome određeno i zašto? Vjerovatno je bio značajak da su uspjeli "razbiti" taj prvi okružni štab TO Tuzla koji nije bio po njihovoj "mjeni" i onda kada su uspjeli napraviti novi štab "po svojoj mjeni", Vahid Karavelić i Bajro Kasunović kao prvi komandanti Okružnog štaba TO Tuzla i Opskojština Karavelići kome je bila i sanopštana mrtva kazna kao najsvjedekovati konačna presuda.

Na pitanje kako je došao Željko Knez za komandanta Okružnog štaba TO Tuzla, odgovor su znali prvenstveno Selim Bešlagić, kao tadašnji načelnik Općine Tuzla, Hasan Efendi komandant Staba TO BiH, Jerko Đeko, ministar odbrane RBiH, kao i Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva RBiH, jer u konačnom se nije mogao postaviti bez njihovog znanja. Tadašnji komandant Patriotske lige Mehjo Karišić (Kemo), zatim Sefer Haličević, a u par navrata u kraćem obliku i Alija Izetbegović, bili su upoznati o propastima koje su činili Selim Bešlagić i njegov načelnik SJB Meša Bajrić tokom pripreme za odbranu od predstojeće agresije i na samom početku agresije na BiH.

Žalostna je činjenica da 10. maja 1992. smrtno strada Mehdi Hadžić Senad (Cmi labud) kao komandant Operativne grupe u jednom protivnapadu u selu Zaseok na braniku Tuzle, a Selim Bešlagić, Željko Knez i Meša Bajrić i dalje sve čine da između kolone agresora nesmetano prodru kroz Tuzlu i "da im dlaka s glave ne fali".

U Informaciji Staba TO RBiH od 10. maja 1992. Sarajevo, koju je uputilo Ministarstvo NO RBiH i Predsjedništvo RBiH stoji: "Kroz Tuzlu je prošla oko 11.00 sati velika kolona u pravcu Brčkog i Bijeljine (najvjerojatnije iz Dobojca), vuku PA topove i oklopnu vozila. Situacija u Brčkom je kritična i dalje. Vrši se masakr nad civilnim stanovništvom. Tako je agresor jednima govorio: "ni smo vaši zaštitnici", dok je samo malo dalje drugi ubijao. Južno od Tuzle mnogi veliki trojci su već izginuli, sjeverno u Brčkom upravo gnu branci sjeveroistočnu Bosnu (BiH), a Tuzla još uvijek spava.

U knjizi BOSANSKI RATNICI stoji: "Kad je komandant 2. korpusa bio Željko Knez, od korpusa nisu imali nikakvih, ili su imali sasvim malu
Korist Hedin Hodžić se sjeća da je kepetan Hajo, revolucionar zbog tog, kad su krenuli na režel na Majevicu rekao: Kad oslobodimo Majevicu, napast ćemo Tuzlu.110


Zarobljivanje komandanta Okružnog štaba TO Tuzla i njegovih saradnika u međunarodno priznanoj državi Bosni i Hercegovini, zatim odvođenje zatvora SRJ koja je tog istog dana usvojila svoj Ustav, najfiagranatije govori koliko je SRJ (Srbija i Crna Gora) bila uključena u agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Zbog slabe naoružanosti jedinica TO sjeveroistočne Bosne, 22. aprila 1992. Okružni štab TO Tuzla organizuje prvu nabavku manje kolicho naoružanja i municije koja je dopremljena skelom preko Save kod Oraša da bi na krajnjim odredištu u Kalesiji to naoružanje bilo distribuirano u tri dijela, za Štab TO Kalesije, za Sapnju i za braniće Kule Grada u Zvorniku.

110 Štefano Hodžić, naž. br. 153
Imenovan: Đenanč Spahić nakon prijema dužnosti učinio je sve da organizuje zahvadi na raspolaganjare, međutim nije našao na razumijevanje kod novog komandanta Olučnog štaba TO Titula.

Imenovanov novog komandanta Općinskog štaba TO Zvornik imalo je za cilj da se ukupni sudjelovanje koje se izvijala iz Zvornika u nove jedinice, da se iste napravljaju sa znanjem o protivnapadnom položaju i tome da se napravi izgubljeni dio od protivnapada na sastojajima. Dana dana kasnije, 20. aprila 1992., Olučni štab TO Titula formirao lašku brigade TO "Crni labudovi" koja se, takode, napravila sa napredovanjem. U izjavi doživljaja privremeno zaposjedanim mjestima, za komandantu brigade TO "Crni labudovi" imenovan je Mehdi Hadži Senad, a za njegovog zamjenika Hase Tiric. U knjizi Hasana Efendicia stoji da je prva muzilaska brigade bila prva formirana brigade TO RBH, 16. maja 1992. 425


Koliko je bilo peruzivajevanja, uticaj negativne politike ili čak straha od agresora kod jednog broja stanovnika i nakon pada Kule Grada, goverin i činjenica, kako kaže Hase Tiric, da su tih dana Senad i kapetan Hajar 428 pokusali jedine noći smjestiti našu vojisku u selo Kobilici, mjesteni su ih u

odbili-vratiti, a samo dan kasnije to isto selo je potpuno izolirano od strane agresora iz pravca susjednog selo Boskovac.

U knjizi BOSANSKI RATNICI takođe stoji: "U selu Buži kapetan Hajro se susreo sa Mehdiho Hadžićem Senadom i Haseom Tiricem. Krozni štab ovog bojničkih selo pregovarao je sa agresorom o 'kompromisu', tako da ljude ovog štaba zahtijevali sa Senada i kapetana Haje da se s jedinicama napuste evo selo koje je odlučila da 's komitajima Srima živi u miru. Predali su 400 cijevi, a istog dana četiri su pobili 700 muškaraca iz ovog selo. 429

Dvo bude još veće, Samir Nistoric-kapetan Alnu u toku obrane Zvornika (Kule Grada) kaže: "Kada su branici Kule Grada razmenili Dejana Markovicu za pet zvorničkih Bošnjaka, svi oni su odbili crne žive, nisu željeli da se bore i otišli su u Titulu." 430

Kapetan Almir je došao iz rodnog Neveske da brani Zvornik, kapetan Senad (Crni Labud) iz svoje rodne Titule, a oni su nakon razmjene nece brane svoj Zvornik niti BiH. Ustinu, mora se priznati da veliki broj Bošnjaka tog trenutka nije vidio da se, bilo je slijepe pobune neiznimenih ujednačenja u krozni slobodima ne postoji vojni strateg koji bi "znao" i mogao reći više od onoga što je učinjeno na odbrojani Zvornik i drugih gradova.

U jednom od protivnapada, 10. maja, u siren rezona Zaseoka, smrtna strada Mehdiho Hadžića, 431 novoimenuvani komandant Operativne grupe (OG) U daljem toku izvješćenja odbrane sjeveroistočne Bosne i protevrel odhibnih problema sve jedinice TO nastavljaju odbrambeno-napadne borbe na podruju. Nakon formiranog imenovanja nove komande Olučnog štaba TO Titula 29. aprila 1992. na čelu sa Željkom Frenom i zamjenikom Hazimom Šadićem, niko ne je dotadašnjih pripadnika Olučnog štaba TO nije imao mjesta u Olučnom štabu pod komandom Željka Frenze. Zašto su nakon toga i nastupila otkazivanja poslušnosti novom komandanu i štabu...

425 Hasen Efendic, nov. dnevni, str. 234-238.
426 Šeho Hodzic, nov. dnevni, str. 361-367.
428 Šeho Hodzic, nov. dnevni, str. 254-256.
429 Isib., str. 102.
430 Oslobodjenje, 16-23. nov. Sarajevo, 1992., str. 15.
Sarajevo 2000., str. 126.
od pojedinacih hrvatskih ljudi koje su to prirode nego od pojedinaca rimskih aristokrata. To tako je i komandir brigade TO "Crnici" Hase Tirić, nakon zarobljavanja komande Oružnog štaba TO Tuzla i popožive Mehanda Hadžića Senad, a nakon nesrećnih problema sa novim Oružnim štabom i Željkom Knezom, kao i sa Selimom Bešlagićem, a iz razloga svoje sigurnosti, morao se čijelom jedinicom napustiti prostor sjeveroistočne Bosne, zatim u julu 1992., po izvršenom razmjen komandanta Vahida Karavelića i njegovih saradnika stiže jedinicom "Crnici labudovi" u neposrednu blizinu Sarajeva gdje je tokom cijelog perioda agresije na BiH sa brigadom "Crnici labudovi" dan ogorčan doprinio u odbrani RBiH 452.

Tokom kraceg boravka u Zagrebu Hase Tirić početkom jula 1992. putem faksa dostavlja izvještaj u Generali štab Armije RBiH u Sarajevu, za Vah, u korone stoji: "Kada je kapetan Džemal Sablic (Zvornik) otišao kod Kneza u Tuzlu, on je kazao da ćemo nezna ko smo mi (Senad i dr.) i da ne zna da će postojati. Tu se zadese i Fehim Kahramanović koji je iskreno to ponovio i dodao da tvrdo regionalni štab nije legalan, nego je to štab SDA. Tu se hvali kako su te on i Fudo Hadžiavić i ostali sklonili sa tog mjesta 453 Nadare Hase u tom izvješću ističe kako je suradnja sjednog zajedno sa Knezom, Fehimom, Fudom, Bešlagićem i dr. i kako su se hvalili da su oni doveli Kneza za komandantu Okružnog štaba TO Tuzla. Oto dalje ističe da je Knez doprili igrad, svejstanje je da su ga doveli oni koji su Vah izdali, dok je Bešlagić svo vrijeme studirao i klimao glavom. Ističe da je to vrijeme u Tuzli već bila u zrčalo a bića općina Zvornik iz objektama, podijelili su sve funkcije, čak i plate primitu a ćemo u zrčalu općine oslobađanje, konstatuje da su ti Zvorničani isti kao i ovi sa kojima je sjedn. Napominje da je izuzetak Sakib Halilović koji je bio komandant Patriotskog hrvatskog Zvornik, koji je zajedno sa Harzom Redžićem iz Zivinica radio na okupiranju ljudi za borbu i oslobađanje zvorničke teritorije. U izvješću dalje stoji da je Fehim Kahramanović počeo pričati o Vah, prvom...

Raspored dijela održavanog snaga TO u Tuzlu 1992. godine

| 1. PL | Patriotska liga | Brčko |
| 2. PL | Patriotska liga | Zenica |
| 3. PL | Patriotska liga | Zenica |
| 4. PL | Patriotska liga | Zenica |
| 5. TO | Patriotska liga | Zenica |
| 6. TO | Patriotska liga | Zenica |
| 7. TO | Patriotska liga | Zenica |
| 8. TO | Patriotska liga | Zenica |
| 9. TO | Patriotska liga | Zenica |
| 10. TO | Patriotska liga | Zenica |

452 Mehmed Zilić, nov. djel., str. 114.
453 Hazan Efendić, nov. djel., str. 204.
454 Azem ARIBH - VP RBiH (KVAN-15356/4/13-16).
455 Mehmed Zilić, nov. djel., str. 135.
je čavtek i izgleda dobar oficir... Njegovi zahtjevi predsjedniku Opećine
Hegina Viskal su prihvaćeni, a on kao komandant je bio jedini prihvaćen
e sve do njegovog hapšenja..."

Otkući štab TO Tuzla bio je maksimalno aktivan i uspjeha je ostvarivat
vid na gotovo sva političko-vojna zbijanje tog vremena na prostoru
sjeveroistočne Bosne, vrlo uspješno je rukovodio svim odbrambenim
 dejstvima i osnovni zadatak mu je bio što bolje se organizirati, formirati
jedincu, isto moražiti u cilju što bolje i kvalitetnije održane sjeveroistočne
Bosne.

Da nije došlo do izdaje i zarobljavanja komandanta Okružnog štaba
TO Tuzla i njegovih saradnika, vjerovatno bi se dogodila u budućnosti
odbrane sjeveroistočne Bosne odvijali sašivša drugačije. U svakom slučaju
uspješnije bi se bilo radojiti Predrinje i sjeveroistočna Bosna u cijelini. O tome je
raspravljalo i Federalni parlament na 9. sjednici Predstavničkog doma, 27
oktobra 1999. u Sarajevu, gdje je stentogramu stoji:

(Aloj Knezović):
"u kolikoj mjeri to će procijeniti neko validan da to učini, ali vam odgovorno mogu reći da u Tuzlanskom kantonu to nije bio slučaj, dakle,
Vaša tvrdnja nije istinita i to nije istina, čak SDA nije organizovala ni prvi
Okružni štab, nego komandant Knez za koga necete reći da je bio u SDA,
sigurno i Selim Bešlagić. Hvala vam..."

(Enver Kreso):
"Gospodine Arapiću izvolite, gospodin Jamakosmanović je sljedeći..."

(Tariq Arapić):
"Gospodine predsjedavajući, uvaženi poslanici,
Ja sam izazao na malu repliku, ovo kada je u pitanju Tuzlanski kanton, ovdje još ima poslanika sa područja Tuzlanskog kantona i iz SDA, Stranke
za BiH, odnosno iz Koalicije, ali i iz opozicionih stranaka. Na području
Tuzlanskog kantona u svim općinama izuzev Tuzle, ovom dijelu koji
sada pripada kantonu, bila je na vlasti SDA, u svim tim općinama otpar
je organizovala SDA, u svakoj od tih općina formirala štab, prve tude
poslane na Kulu, prvi sehi koji su bili, bili su iz Patriotske lige. Znaj, ova
konstatacija koju je iznio Aloj Knezović, mislim da je pospuno nesluća..."

(Enver Kreso):
"Gospodine Jamakosmanović..."

(S. Jamakosmanović):
"Gospodine predsjedavajući, poslušavam poslanici.
Naravno, ovo nije dio dnevnog reda, ali se stijelen došlo do toga da
ponovo moramo objašnjavati neke stvari koje su bile 92. u Tuzlanskom
kantonu. Gospodine Knezović treći su svoju tvrdnju a ja mu kazem da je
može upotrebiti čitav kanton kao proctor u kome nije bilo organizovane
odbrane. Možda grad Tuzlu u kojoj je on dijelom učestvovao u kojoj
odbrani je on učestvovao i kasnije bio zajedno u formaciji 2. korpsa,
odnosno Regionalnog štaba sa komandantom Knezić koji nije bio u SDA,
naravno, ne znam u kojoj je parti bi bio ali nije bio dobar, on je postavljen
na sljedeći način. Vi ste gospodo iz tog štaba telefonom tražili od općinskog
rukovodstava Tuzlanskog kantona ili regije sjeveroistočne Bosne da deju
slogan da se komandant Knez postavi kao kommandant Regionalnog
štaba, a smiješili ste Vahida Karavelića i mše mi dali da uđe u taj štab,
a on je bio postavljen od ove države, to morate znam, i to je vrijeme da
se konačno zna da u Tuzli ima Vahida Karavelića, sadržajem generala,
dali da bude komandant Regionalnog štaba. Poslten je Knez, kako se je
ponašao prema Srebrenici, to najbolje zna i stojića će objasniti...

Dugo, Patriotska liga od Gradačca pa prema jugu je vodila borbu kad vi,
u Tuzli imate. Senad Hodžić je poginuo a Tuzli su kačeni nažal i nije bilo
pojma o organizovanju odbrane. Iz Jakesa su bolesnice dolazili prevarani
od strane čelnika u Šargu, u Brijaku i iz Jakesa, a u Tuzli im se tražila
uputnica ovjerena da mogu doći na liječenje. 15 maj je prekrat i to je ono
što je dobro u Tuzli. Ali, nemojte gavorni da nije bilo ništa i ovog svega
osim u Tuzli je stajala SDA, jer u Tuzli nije bila na vlasti. Hvala..."
Enver Kreso:

"Gospodine Hadžiću, hoćete V?"

Izet Hadžić:

"Ja bih rekao da je dosta teško što se tiče Patrioske lige u Tuzli, ali da još kažem par stvari. Da je i u Tuzli, iako SDA nije bila na vlasti, bila organizovana Patrioska liga, da je 4. aprila, to bi Knežović trebao znači, imala čitanu jedinicu spremnu da ide u pomoć Janji, koju je tadašnji Tuzlanski MUP blokirao i protjerao iz Tuzle, kao bitan argument to je bilo pod komandom priznatog komandanta Okružnog štaba Karavelića kojem se kasnije namjestio hapšenje, ali to je do sad nebitno za ovu temu.

(udaje)

Kad se počinje govoriti o isini onda normalno oni koji je iskrivljaju, pokušavaju, oni to ne mogu da čijuju..."

Enver Kreso:

"Gospodine Živalj vi ste signalizirali da ćete mi pomoći da se vratimo u temu.

Gospodine Bešlagiću ja se nadam da ćemo uspjeti da ćete vi diskutovati u ovoj tačci dnevnog reda.

(Predsjedavajući)

"Backovićeu, vi ste napisali informaciju FMUP-a. Dajte nešto o tome.

(Zaim Backović)

"... Krivnja za pasoše, lopovluk, sve je krivnja na bosanac-kajci narod. Ima li ista da je ispravno kod tog naroda?


(Predsjetavajući)

"Ti otkrivaš vojne tajne..."

(Zaim Backović)

"Istina da će željko Knez, ja kažem, čovjek koji je dobro vodio vojsku i znao voditi vojsku, ali je imao malo sluha za naše interese. Ne govorim ja o vojnikom. On je smatrao da treba iskreno da se koridori i radio je prema koridoru, da se to neću da se razbije neprijatelj. Mi smo smatrali da se treba spojiti prema Drini..."

(Predsjetavajući)

"Molimo vas temi se vrata..."

(Zaim Backović)

"Vrato sam se temi, jer je tu spominjano. Drugima mne zabranili da o tome govorite. Zaboravite i drugima da o tome govorite..."

(Predsjetavajući)

"Ja vas molim, ja vam ne bram..."

(Alojz Knežović)

"... kad je gospodin Brka rekao da je SDA organizovala odbranu. On sigurno nije bio u odbirni i ne zna da su dobrovoljci krenuli kad SDA nije imala vojsku pod svojom rukom i nije činio, Bosnu i Hercogovinu su odbirali, njeni patrioci dobrovoljci, dok se SDA organizovala i izgubila Vlasenici i da je pričam sve, da je 2.100 pušaka predato po spisku. Molim vas, takve tvrdnje ne stojte. Ni jedna stranka nije stala na čelo dobrovoljaca, nego su se kasnije snazalile, pa ko se snazalo-snašao. Dobrovoljci su isli zato što su bili primiti Nemajte te flokskale da širite (govori s mjesta). To je gospodine vaše stvaranje demokracije. Ovoj narodu mora biti jasno mnogo što što mi nije bilo jasno jer je to neka se dospijeva. Jasno mi je danas kad je vidio iz ovihzku razliku da ćemo mi možda ostati sutra zbog nečijih ličnih interes..."
Gospodin Hasan Čengić, vjerovatno da replicira...

Gospodine Čengiću izvolite.

(Hasan Čengić)

Gospodine predsjedavajući, kolegince i kolege,

Ja, naravno, znam da bi gospodin Knezović volio da je tačno ono što on kaže da ni jedna stranka nije stala na čelo priprema i vodenja održane Bosne i Hercegovine. Napravo, to je čista laž, jer Stranka demokratske akcije je vodišta organizovanu pripremu za odbiranu i bila na čelu svih snaga koje su se priključile takvoj ideji za odbiranu Bosne i Hercegovine. To je znači da nije bilo i drugih koji su se tame priključili. Hvala lijepo.

Koliko se KOS, bivša UDBA, infiltrirala u redove organizatora oporba najbolje potvrđuje sadaž intervju Aleksandar-Aace Vasiljevića, glavnog kasova JNA, od 12. juna 1992. gdje on kaže da je apsolutno vladalo ciljem organizacije otpora u BiH, išao je dotle da je čak u samom vrhu SDA BiH imao svoju dvociju ljudi, a zatim, na upit gdje su oni sada, tamo gdje su i bili, a šta rade, ono što su i radili, itd.


Koliko je bila rasprostranjena i kako je bila organizovana agresorska služba KOS-a u to vrijeme i koliko se ta služba uspjevala infiltrirati u redove Patriotske lige i uopšte u političku strukturu vlasti, odnosno koliko su pojedine i grupe bili podložni tom utjecaju, najbolje govori činjenica da je pri procesiranju zatraženog komandanta Okružnog staba TO Tuzla u zatvoru Sremsko Mitrovica pokazana fotografija sa jednog od sastanka komandanta Okružnog staba TO Tuzla u kojem dijelom komande Patriotske lige i Općinskog staba TO Banovici u sredini marta 1992. u prostoru banovickog doma. Šta je KOS, koliko je bio infiltriran u redove Patriotske lige, SDA i druge strukture državnih subjekata, opisuje i Munt Alibabic Munja u knjizi "BOSNA U KANDŽAMA KOS-a".


eničko dišćenje utpunog dijela Bratunca pojedinačnim likvidacijama, napuštenjima, privođenjima, otpuštanjima, a poslije bi kolovoznog dana po Bratunac 10. maja 1992. pristupili totalnom dišćenju Bratunca i okoline od nesrećnog življa. Za svo to vrijeme velik broj političkih i vojnih rukovodilaca, veliki broj bratunacke inteligencije su napustili grad, a mnogi od njih u BiH u koju se ni do dana danasnje nisu vraćali. Primjerem radi, prvi čovjek općine, predsjednik stranke SDA Džedev Gušić, kao i načelnik SJB Senad Hodžić sprovedeni su do Kladnja u pravcu Tuzle. U daljem razvoju situacije, formirali krsnji štab u Konjević Polju preuzimaju sve ingerencije. U kasnijem toku borbenih dejstava Općinski štab Bratunac prerašta u 114 istočnobosansku brigadu 441


Ovaj izvještaj od strane komandanta Staba TO Srebrenica govorit i o paralelizmu, odnosno dijagonalan izvještavanju. Nije, izvještaj je dostavljen isključivo na dvije adrese republičkih organa, dok je Okružan Stab TO Tuzla izostavljeni ili zadašen iz ko zna koji radi, što je Okružnom čini od interesa izvedenu novčanih aktivnosti Staba TO Srebrenica. Najpotvrdu, i štabovi TO drugih općina su na isti način srodris korespondenciju sa državnim organima odbrane, preskakaju Okružan Stab TO Tuzla. U ovome su svakako predjelili štabovi TO Tuzla, zatov Bijeljina, Gradačac, Orasje, Banovci, Živinice, Zvornik, Lukavac i Srebrenica koja je već spomenuta.

442 Dnevni arhiv, 17. i 19. maja 2003. str. 11
443 Isto, str. 61-63
444 Nijaz Matić, knj. dilo, str. 82.
Od padašnjih 7.000 stanovnika u Srebrenici 18. aprila 1992. u gradu je ostalo jedva 2.000 ljudi. Ostali su pripadnici TO (PL) pripadnici policije i mnogi drugi veliki patrioti 449.

Komandant Patriotske lige Srebrenica, u jednom i sama TO, u periodu periodu bio je Slijko Hasanović koji je sve do pada Srebrenice u julu 1995. ostavio u Srebrenici, oklopio patriote i borio se za Srebrenicu i srednje Podrinje. JIB Potočari općine Srebrenica, na čijem čelu je bio pripadnik Patriotske lige Srebrenica Naser Oric, u momentu totalnog hava i rasuša u sistemu odbrale Srebrenicu, a potpunosti preuzima dalje organizovanje, rukovođenja i komandovanje odbraom Srebrenice. Ubrzo iz toga, formira se Stab TO Srebrenica na čelu sa Naserom Oricem.


Pred najezdom agresorskih snaga iz Han Pijeska i Sekovica, bosansko stanovništvo se povuklo iz Vlasenice u širi teritorij Bosne i Hercegovine. Nakon povlačenja bošnjačkog rukovodstva, dotadašnji komandant Općinskog štaba TO (PL) Vlasenica Ferid Hadžić bio je u istoj vrijeme i komandant predragotnog Staba TO Vlasenica. Po povlačenju u teritorij Bosne i Hercegovine formirao se novi Stab TO općine Vlasenica, na prostoru Bosne 22. aprila 1992. Ubrzo se formiraju općinske jedinice TO po općinama srednjeg Podrinja koje u daljem toku borbenih dejstava uspješno pružaju


450 Nijaz Mešić, SREBRENICA (ISPRESIJU. OTPOR. UZDRAVA. OGDACI). DES, Sarajevo 1996.

gradovinu sjeveroistočne Bosne, bila je prisutna zabluda u rukovodstvu općina u redovima bosansko-grajevske hrvatske. Nadležne u kojima su oni živjeli vrijedno su se odradile na odbranu sjeveroistočne Bosne i na Prijedoru, odnosno Teritorijalnu održavanu BiH. Bez odbijanja i ispunjenja predmetnog rukovodstva općine Brčko jedinice TO (PL) su uspjele tek da se konsolidiraju svoje redove, da zadrže i održane manje jugoistočno din grada Brčka.

Pođeg svega, načelnik općine Brčko 1. maja 1992. odlazi u Radni Brčko na razgovor sa predstavnicima agresorske strane, gdje smanjuje žalostno da će biti likvidiran, poslijega čega usprjeća da se izvođi i napusti grad. Vrhun je bimo vratiti da su prije napada na grad Brčko već bio okupirani Visegrad i Foča, kao i mnoga druga naselja i teritorije južnog Podrinja.

Nakon svega što je do tog trenutka agresor učinio na prostoru sjeveroistočne Bosne i BiH u cjelini, počinje napad na Kalesiju. U informacije upućene od Glavnog štaba TO BiH prema Ministarstvu održave RBiH broj 02/108-20, Sarajevo, 10. maja 1992., stoji: Kroz Tuzlu je prošla oko 11 000 naselja velika kolona u pravcu Brčka i Bijeljine (najvećim dijelom iz Dobora), učinjenog od nekoliko poljoprivrednih jedinica JNA kroz Tuzlu tokom cijelog maja mjeseca 1992., doneto je odluku Djevad Pašić u knjizi ZEMLJA ILUZIJE ISTOKA I ZAPADA.


U vezi sa tim, izveštaj radija brate Kalesije koji su 10 dana bili centar Kalesije, a poslije pada 11. maja organizovati odbijanu 2 km udaljenu od Kalesije, a pogotovo što su 17. i 18. maja spriječili pošto se napad u aerodromu "Dubrave", dvojno ponašanje općinskih rukovodstava, prije svega, Tuzle, Lukavca i Živinice, kao i dijela komande Okružnog štaba Tuzla, je prestalo i konačno su se opredeljili za boju protiv agresora. Odlučujuće prekretnice je svekoliko učinio i nesramni događaj 15. maja 1992. na Brčanskoj Mali, koji je učvrstio to opredjeljenje, iako je i poslije ovog događaja JNA mirno prolazila kroz Tuzlu i Živinice, dok se
nije definitivno potvrda i formirala liniju frontu u prvom srpskom naselju do Tuzle tj. kod cesne u Slavinićima.\footnote{Izet Hadžić, Magistratiški rad, PPH, Sarajevo 2001. str. 187.}

Analizirajući kronologiju događaja tokom aprila i maja 1992. nemojno se nameće zaključak da su ugovorevi s gvožđevi izuzev Zvornika bili prepušteni sami sebi, bez ikakve pomoći u ljudstvu i sredstvima za obranu od strane susjednih općina, a posebno iz općina centralnog dijela sjeveroistočne Bosne. Samo za obranu Zvornika i Kule Grada upućivane su jedinice i sredstva u pomoć branicima Kule Grada, dok je to u ostalim slučajevima zanijelo.

Za svo vrijeme okupacije Zvornika, Bratunac, Srebrenica, Vlasenice i šireg dijela te teritorije, agresorske snage na teritoriji Bosne i Hercegovine podržavane su oružjem i drugim dalekometnim oruđima snage agresora sa desne obale rijeke Drine, iz rejonja općine Ljubovija i Malog Zvornika (Srbija). Najveći dio snage koji su ušli u grad Bratunac upravo su dolazili iz prave Ljubovije (Srbija), sa desne obale rijeke Drine i vršile okupaciju teritorije, seli i gradova, zločine i genocid nad nesrećnim živlim na tom prostoru. U napadu na Bratunac i širi prostor učestvovali su i regularne snage JNA iz Novosadskog korpusa.


Značaj političko-vojnih priprema sjeveroistočne Bosne za obranu od agresije

Nakon kraja 20. stoljeća, kada je u temelju uzdržana postojanost BiH, sa velikim upitnikom da li će preživjeti i više kada imati svoju državnost i nezavisnost, radiju se patriotske snage za obranu Bosne i Hercegovine, među kojima posebnu ulogu ima Patriotska liga BiH. Da nije bilo tih patriotskih snaga, Patriotske lige sjeveroistočne Bosne (BiH), djela sjeveroistočna Bosna (BiH), pala bi "Sputani", kao što je ovo doživjela još u srednjem vijeku. Početkom 90-ih godina prošlog stoljeća, mnogi u Bosni i Hercegovini nisu vjerovali da će BiH doživjeti ovakvog stradanja. Sa druge strane, upravo iz razloga vjerovanja u to i poznavanja historijske prošlosti Bosne i Hercegovine, nastala je Patriotska liga BiH koja je odmah i u početku sa organiziranjem i ukućanom pripremama stanovništva BiH za obranu od predstojeće agresije. Pored te činjenice koja je omenjena, umoguće se njen značaj ogledati i na psihološkom planu. Samim postojanjem, djelovanjem i radom Patriotske lige sjeveroistočne Bosne (BiH), uljepšano je spojivanje građana u sigurnost i mogućnost obrane od agresije. To je, u stvari, nešto što je značilo kao ohrabrenje, a u isto vrijeme i motivacija za velik procenat stanovništva BiH. Ta činjenica raspola i uklomila razne psihološke barijere u glavama mnogih ljudi od same poništi na moguću agresiju na BiH i stradanja koja je ovdje iz to.\footnote{Refat Hjustović, Atif Kujundžić, LUKAVAC 62-46, Listovi - Tisuća BiH-ANB (1991.) str. 53-56.}

Značaj Patriotske lige sjeveroistočne Bosne (BiH) ogleda se u tome da je PL BiH uspjela idejno-politički međusobni i objedinjeno veziši.
bosanskohercegovačkog stanovništva a posebno muslimansko-bošnjackog za odbranu od agresije, unatoč poznatoj činjenici da se u startu većina bosanskih Srba svrstali uz SDS BiH i postali kolektivizovani agresori i bili u funkciji agresije na BiH. Nakon izvještenog vremena, radikalno 1993., sličnim takvim putem krenula je i većina hrvatskog naroda uz politički projekt HDZ vlasti.

Patriotska liga sjeveroistočne Bosne (BiH) bila je okonacna priprema svih patriotskih snaga za odbranu od agresije, a posebno rezervnih jedinica policije (MUP-a), jer su te jedinice naoružavane upravo na inicijativu i pod rukovodstvom Patriotske lige.

U izvještaju komandanta 2. VO iz Sarajeva od 20. marta 1992. upućenog Generalstvu OS SFJ, se ističe: "Pouzdani podaci, kao i istup čelnika MUP-a BiH na televiziji: ovih dana ukazuju da su narodi sve republike dobro naoružani na stranačkoj osnovi (Muslimani oko 60.000, Hrvati oko 35.000 i Srbi oko 20.000 ljudi)."

Opšte je poznano da činjenice iz napisanog navedenog citata ne stoji i da nisu odgovarale stvarnosti. Međutim, možda je to preuvjetovanje o naoružanosti Muslimana bilo i dobro po Muslimane, pa i BiH.


Sadržaj navedenih činjenica govori o obimu i značaju političko-vojnih priprema u sjeveroistočnoj Bosni, odnosno BiH u cjelini, a posebno o Patriotskoj liga BiH kao najorganizovanijej patriotskoj organizaciji, o kojoj se toliko u to vrijeme govorilo.

U vrijeme sprovođenja tih priprema, činjenica je i to da je Stranka demokratske akcije (SDA) BiH, kao jedna od tadašnjih vladajućih političkih stranaka BiH, bila glavni nosilac tih političko-vojnih priprema stanovništva sjeveroistočne Bosne (BiH) za odbranu od agresije. SDA BiH je bila politička osnova u formiranju i razvoju Patriotske lige, kako u sjeveroistočnoj Bosni, tako i u cijeloj BiH.

Ovisno od procenta zastupljenosti SDA u općinskim i regionalnim organima vlasti sjeveroistočne Bosne, ovisila je i ukupna mogućnost sprovođenja tih političko-vojnih priprema kroz tajdajušće legalne vlasti.

Patriotska liga sjeveroistočne Bosne (BiH) uslijed je postojala i živjela. Imala je svoju organizaciju i formaciju. Uključila je u svoje redove veliki broj ljudi, sprovedla je mnoštvo raznih vrsta obuka za svojim pripadnicima do početka agresije itd. To su bili osnovni razlozi za što su ljudi sudjeli pogrešanu povjerenje u Patriotsku ligu BiH. To je davalo i najveći učinak u prvom korakima u odbrani sjeveroistočne Bosne (BiH) od agresije. Prvih godina rada, Bijeljina i Zvornik branal je isključivo Patriotska liga sjeveroistočne Bosne, dok je istovremeno dio stanovništva bio pasiv i upravljalo neutralnost u momentu agregije na sjeveroistočnoj Bosni (BiH). Da nije bilo Patriotske lige, odnosno, da je kojim slučajem i Pl. bila pasivna, veliko je pitanje ko bi u tom trenutku proizvodio agresoru, odnosno što bi bilo sa sjeveroistočnom Bosnom (BiH) i njegovim stanovništvom.

Mehmedina, zahtijevajući političkom i vojnom rukovotom Patriotske lige, sprovedenih političko-vojnih priprema, najgoro se ipak nije dogodilo. O značaju tih priprema, odnosno Patriotske lige sjeveroistočne Bosne (BiH) Rifić, Hasković i Atif Kujundžić kažu: "Važno je što je samostalna četa Patriotske lige Lukavac već egzistirala i da su to Srbi znali. Bilo je da su znali za organizaciju i jedinstvu Patriotske lige u Lukavcu." (469)

Patriotska liga sjeveroistočne Bosne se nepropisno potvrdila ali je imala i raznih problema kako su nedostatak koordinacije i subordinacije gotovo na svim nivoima. Ovo se pokazalo mnogo puta i na višem mjestu u sjeveroistočnoj Bosni. Uzrok tome su, svakako, neosvojenost, neznanje, kao i nesnaženje pojedinaca i grupa, odnosno zahtesanost i blokiranost...
severootočne Bosne, što je imalo za posljedicu ređevalno veze sa Glavnim stabom PL RBiH, odnosno Republickim stabom TO RBiH.

Problem sa kojima se susreća Patriotska liga severootočne Bosne kao najorganizovanja patriotska snaga na tom prostoru koja je sprovedila političko-vojne pripreme ogledaju se u:
- raznim poteškoćama postanjanja i djelovanja Patriotske lige na tim prostorima*** (neprijznawanje i osporavanje Patriotske lige od strane pojeđenih predstavnika organa vlasti po opcijama);
- direktnom osporavanju izvršavanja određenih borbenih zadataka akcija od strane pojedinaca i grupa iz raznih organa vlasti;
- kolaboraciji tih pojedinaca i grupa sa snagama agresora i prijateljci koji je vršen na rukovodstvo Patriotske lige, direktno i indirektno. Nešto kasnije, 17. juna 1992., u Živinicama se formira Koordinacioni savjet regije Tuzla. Za predsjednika se bira Selim Bešlagić i na prvom sastanku donose se zaključci gdje jedan od njih glasi da se povede što efikasnija borba protiv "pete kolone";
- suprotnom političkom djelovanju pojedinaca, grupa i organa vlasti u pojedinim opcijama;
- nedostatku političko-vojne koordinacije Patriotske lige i strukture vlasti;
- direktnom fizičkom napadačanju pojedinaca, grupa i stabova Patriotske lige na prostoru severootočne Bosne;
- opstrukcji u materijalnoj i financijskoj pomoći Patriotskoj lige severootočne Bosne;
- postojanju raznih političkih struja u organima vlasti općina na nivou regije, pa i u samoj SDA;
- izdaji i predaji komandanta Okružnog staba TO Tuzla sa jednim brojem oficira u ruke agresoru,


Pokusaju pojedinaca i grupa da prihvate uvjete agresora,
- pokusaju pojedinaca i grupa da uspostave neku autonomiju i isu priključu agresorskoj državi;
- protjerivanju i fizičkom mališanju pripadnika Patriotske lige posebno od strane ustanačke policije, itd.

Udojni naprijed iznijetim činjenicama, a poznati sa pretpostavke daje agresor pri izvršenju agresije na severootočnoj Bosni (BiH) unijelo samo onega ko puca na njega, odnosno da nije ubijao, kdo pljačkao i palio sve što je nesrpsko i da nije primijenio metod etničkog ciziranja, jeredno vojno u tom slučaju agresor i ostvario ciljeve agresije i u tom slučaju nije isključena mogućnost da bi dio bojišća stanovništva možda i prihvatio takve uslove agresora, time odbijena severootočne Bosne i BiH. Vojno odlučenost ostala bez dovoljne biološke mase za izvođenje ister. Agresor je napravio strategijsku grešku u koncepciji agresije, i ona kao takva je svakako pod upitnikom kome je više "korističa": agresoru ili braniocima BiH.

Druga strategijska greška Milosevića i Tuđmana je svakako i u tome što su kasnili. Da je rat u BiH kojim su uključeni kroz nekoliko mjeseci prije referendumu, vanjskiju politiku, tradicionalno srpske savršene bi to bez sumanjin tretirali kao unutarnj struk i pisanje da je li BiH doživio međunarodno priznanje. Patriotska liga BiH je svakako u najvećem dijelu zaslužna za to, jer je o zagovaranju civilnog staba PL-a BiH učinila sve da referendum prođe bez jednog ekscesa. To je za Patriotsku ligu bio zadatak i posljedice referendum sa sve do praznavanja BiH, odnosno sve do momenta dok agresor ne bi opušteno crtuje obnovljiv, što je PL-i učinila.

U prilog navedenom govorn i činjenica da je većna bojišća stanovništva po izvršenoj okupaci BiH i Time i Zvornika ostala i predrada su u ruke agresoru bez opora. Mijaz Hamžić u svojoj knjizi navodi: "ljudi su međuvlastvo bili poslušni u izvršavanju obaveza i ostajali su, kod kuće da i na konačnje, odnosno, dižete."

*** Mijaz Hamžić, ras. makeden, str. 208-211.
U knjizi Jasna Kadića stoji: "Predsjednik općine Mustafa Ramić je želio da smrtna sitnica, sjeća se S. Režović. Pozvao je izbjeglici narod da se vratit svojim kućama, a one koji još nisu otišli da ne idu iz grada, da raspravljaju svoje korefe, da će se sve normalizovati..." "U njenom zajednice Klanac, skoro sve stanovništvo bilo je izvikano: Ostati su samo neki svjedočnici, njih ukupno pet, koji se nisu htjeli povući ni kada su linije pale. Dečkali su Srbe kao prijatelje, a zatim su odvedeni u koncentracije tloga, gdje su preživjeli brojne patnje, a neki otišli i bez glave." 485

Na opći nesrećci, neki pojedinac i grupe su se ovako ponašali u Brčkom 1. maja 1992., bez obzira na već dobro poznate činjenice kakav je zločin sve do tada agresor počinio u Bijeljini, Jajci, Zvorniku, Bratuncu, Srebrenici, Vranjskom, kao i drugi mjestima u BiH. Ovakva nepravdana ishodnost i postupci pojedinaca, grupa, u stvari, svjedoče o značaju postojanja Patriotske lige sjeveroistočne Bosne. PL sjeveroistočne Bosne je bila u borbi na dvije fronte: prvi front borba sa ovakvim pojedincima i grupama i drugi front borba protiv snaga agresora.

U ovoj knjizi, kroz pregled kadrova Patriotske lige po općinama, može se uočiti da su u daljem teku odbrane od agresije kadrovi PL-a dali ogroman doprinos odbrazi sjeveroistočne Bosne i BiH.

Postavlja se pitanje: Šta je trebalo još da se u ovom godinu, pa da se pojedinci i grupe osviježete i da postanu svjesni realnosti onoga što im se pripremalo, odnosno što će im se desiti, da bi stali u odbranu sjeveroistočne Bosne (BiH).

Dovoljno je istaći jednu činjenicu, npr. da je Kulu Grad u Zvorniku pune tri sedmice bivša isključivo Patriotska liga sjeveroistočne Bosne, samim tim tom odbraćem je osebjebrijela i omogućila ostalim subjektima odlude na prostoru sjeveroistočne Bosne vrijeme za pripremu odbrane po dobiti. Da li smo mi svjesni tog značaja i tog zdravlja?

O značaju Patriotske lige sjeveroistočne Bosne govori i prvi komandant Republičkog štaba TO BiH Hasan Efendic u svojoj knjizi "Lično smatram da su prvi teret borbe podnijeli članovi Patriotske lige u rejonu Zvornika," "Branici Kulu Grad narod se ubrzoudio da se hrabrom borbom 485 Jasna Kadić, op. cit., str. 78 i nl.

može ispostaviti agresoru i boriti se protiv sile, kakva je bila JNA...." "Zatvaranjem Karavelica sa sarajevcima, znano je suprotni proces organizacije štaba, kao osnovnih nosilaca organizacije u objedinjavanju priprema za činušu borbu, te i rukovođenje i komandovanje." 446


Na Kongresu SDA BiH u Sarajevu 8/7. septembra 1997. prvi čovjek Patriotske lige BiH Alija Izetbegović je rekao: "Da nije bilo Patriotske lige BiH, održana BiH ne bi bila moguća." 488

Zašto, Hasan Čengić smatra da je naše poudaravanje o našoj odbrani i iskustvima trebalo da počne od uspostavljanja Patriotske lige BiH. O tome jos nisu objavljeni svi podaci, ali nema nikakve dileme da je još prije rata u Patriotskog ligu, na direkton ili indirekton način, bilo organizovano uključeno oko 100 hiljada ljudi. Patriotska liga je pokrenuta, dat je ideja, kroz SDA, jer je to bila jedina tada realna mogućnost, ali je istovremeno bila definirana na principima koji su veoma jasni i koji se ni danas ne trebaju i ne mogu promijeniti ako želimo jedinstvu Bosnu. Ti principi su bili velj jednostavni. Prvi, u slučaju napada treba braniti ustavni poredak Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva demokratiju, patrijski pluralizam i slobodno tržište. Drugi, svi koji žele i osjećaju BiH kao svoju domovinu, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili strašnuku pripadnost, pozvani su da se
Priklopućem temu frontu patriottima. I upravo zbog takvih temelja, sve mišene i svi sukobi, sve političke temelje u jednom i drugom pravcu prošle su mirno, odnosno ovi principi su ih izdržali. Danas ponovo govorimo o tim istim principima i su jedan od njih nije potrebno mijenjati. To znači da je još tada bilo ne samo dovoljno dalekovidno da se procjeni budući događaji, već smo tada bili dovoljno sposobni da organiziramo snage unutar BiH koje će potpuni strukturu odbranite, a bili smo sasvim svjesni da to sami ne možemo uraditi. Zapravo, zadatak, Patriotske lige i nije bio da bude vojska ili da bude samo za sebe odbrana. Njezina zadatak je bila da bude struktura, o kojoj će se sve ostale državne odradbe strukture okupiti ukoliko u slučaju rata bude potrebno.


Govoreći o Patriotskoj ligi BiH i organizaciji otpora, Rusmir Mahmutbeganović kaže: "Jedan od najvažnijih bosanskih podnosa bila je zamrznuto o organiziranju odbrane. Ideja odbrane se ne predaja bila je časna ideja, ideja o stvaranju Armije RBiH, prvo Patriotske lige, kao savršena patriotskih snaga koje brane svoju domovinu bila je čist ideja. Da li se ovim citatom može dovesti u vezu činjenice da je Patriotska liga sjevernoistočne Bosne prvu i jednu malu priliku osniva dobila početkom aprila 1992., znači kada je ves otekuo agresiju na BiH, zatim činjenice o prisustvu ogromne snažnosti određenih državnih organa kao i pojedinaca i grupa političke vlasti, prisustvo paralijezirana, i mnogih drugih problema gotovo u svim segmentima organiziraju, rada i djelovanja Patriotske lige sjevernoistočne Bosne, ili je to pak moralo i trebalo tako biti, ostaje da se vidi nakon sublimacije ovakvih radova i po ostalim regionima, o rado i djelovanju ostalih regionalnih štaba PLA-a u BiH.

Dok su pojedinci i grupe još uvijek razmišljali da li da se uključe u odbranu i stanu u sudove Patriotske lige i Territorijalne odbrane sjevernoistočne Bosne, kalkulirali da li se čuvati na sebe ili svoje jedinice oznake kao srednjovjekovnim grom BiH i njegovim ljudima, da li će zadržati činjenicu, pripadnici jedinica Patriotske lige sjevernoistočne Bosne daju svoje živote i vode žestoke borbe sa snagama agresora. Dok su patro vina, rukovodstvo općine Tuzla je i dalje sporno o borbi, već o donošenja stvar, Tuzle je živio sasvim normalno, kao sasvim normalni, iako su kroz Tuzlu sasvim normalno prolazili upravo oni koji su učinili te naproke. O svemu ovome dovoljno govorim primača pripadnika Patriotske lige Bijeljine, zatim živte PLA-a pri odborni Zvornik-Kula Grada, prvog posthumno odlikovanog "Zlatnim lijepom" izvu (Kamom) Selimovića koji je dao život za odbranu BiH na Kula Gradu u sastavu jedinice Patriotske lige Živinice koja je uvećana u pomoć branicom Zvornika, 7. aprila 1992.

O njemu kao nosiocu prvog posthumno dodijeljenog "Zlatnom lijepom" izvoz u knjizi Asima Bogica-Uče ZIVINICE NA BRANKU SJEVEROISTOCNE Bosne, stoji: "Dvanasta aprila iza pomoći branici Kula Grad, snajperskim hicem u predelu desne plake Ico je teško ranjen. Njegovi sabočari pokušavaju da mu pomognu, organizujući prevoz do tuzlanske
HODŽIĆ Selma MEHDIŅ SENAD
(kap. Senad—“Crni labud”)


MEŠIĆ Meh MeharUDIN (kapetan Hajro)


“Ordenom hrvatskog srca” i prezentovan u čin brigade generala, a 2003. dodijeljeno mu je općinsko priznanje “Zlatni grb općine”. Opcima Šapna, a odlukom Opcine Tuzla po njegovom imenu dat je naziv jednog ulica u Tuzli.

GARIBOVIĆ Mumina MEHMED

HASIĆ Fuada NURUDIN


Pored iznijetog, veoma je bitno istaći i to da su danas živi patrioti s prostora sjeveroistočne Bosne brigade general Salih Malikić, brigadir Samir Niščić i brigadir Hase Tinčić prvi sa tog prostora koji su dobili “Zlatni lilijan”, i na kraju, najveće odlikovanje koje je dobijeno na prostoru sjeveroistočne Bosne je “Orden zlatnog grba sa mačevima”, kojim je odlikovan upravo tadašnji komandant Patriotske lige regije Tuzla, pred komandant Okružnog štaba TO Tuzla.

SELIMOVIĆ Kasima IZET

Posthumno mu je 1996. dodijeljeno ratno priznanje “Zlatni lilijan”
Krajem devete i početkom desete dekade dvadesetog stoljeća u SFRJ, a time i BiH, započele su velike društvene i političke promjene. Gledajući šire, u Evropi i svijetu počinje raspad socijalizma. Srušena je biopolarna konstitucija svjetske zajednice, počinje druga reintegracija svjetskog poretkra. Paralelno s tim, početkom 90-ih godina, u bivšoj jugoslovenskoj federaciji, a time i Bosni i Hercegovini, nazirale su se radikalne društvene i političke promjene.

Tadašnje šire područje Balkana, a posebno SFRJ, bilo je područje nestabilnosti, nestigurnosti, dubokih kontroverza i protivprotjanosti, oružanih sukoba i novih ratnih opasnosti. U to vrijeme, prostor Balkana, a posebno bivše SFRJ, nije bio u potpunosti definiran u smislu interesnih zona za smanjeno veličine stila. Posmatrajuci to sa današnje distance, može se konstatovati da taj prostor ni medunarodna zajednica, posebno UN, nisu dovoljno poznavali, te zbog toga nisu nisu preduzimali cjelovite i efikasne mjere.

Shodno naprijed iznijetom, beogradski režim je uvidio mogućnost da u disoluciji bivše Jugoslavije može ostvariti svoju historijsku želju, to jest, da milom ili silom stvori "Veliku Srbiju". Fundamentalni dokument po tome je beogradski režim zamislio stvoriti "Veliku Srbiju" bio je Memorandum SANU. Nešto kasnije, takvu sličnu mogućnost uvide i spoznaje i zagrebački režim, koji tokom 1993 radikalno kreće u ostvarenje projekta stvaranja "Velike Hrvatske", svakako na račun nestanka Bosne i Hercegovine, a kao odgovor projektu "Velike Srbije".
II

Ubrzo, počinje agresija na Sloveniju, a zatim i Hrvatsku. Promene se odvijaju velikom brzinom. zbog neriješenih interesnih zasa velikih sila, zbog neefikasnosti međunarodne zajednice i Organizacije Ujedinjenih naroda i zbog njihovog neblagovremenog djelovanja, promene doživljavaju kulminaciju, pretvarajući se u izravne agresije, čemu je početak 1992. bila izložena i sama Bosna i Hercegovina.

Zbog velike brzine u razvoju političkih kretanja u Bosni i Hercegovini stanovništvo sjeveroistočne Bosne, odnosno BiH, kao i šireg regiona, nije imalo sporno što mu se sprema, odnosno što mu se može desiti. U to vrijeme, i više godina prije, u pojedinim centrima Jugoslavije, a posebno u Beogradu, stvaran je režim čija je osnovna platforma za djelovanje i radi bila nacionalizam, velikoperski interes, mržnja prema svemu nesrpskom, mržnja prema saživu, zajedništvu, multikulturnosti, itd.

Ustvari, ti nacionalističko-ekstremni režimi vršili su pripremu za prenio tešku agresiju. Cilj agresora na prostoru sjeveroistočne Bosne bio je realizovati plan "Tepih" kao dio opšteg plana RAM. Potom je trebalo izvršiti rasijecanje teritorije sjeveroistočne Bosne snagama s fronta na tri pravca, te izvršiti španje sa snagama u dubini teritorije, nesrpsko stanovništvo u najvećem procentu fizički uništitisati, a ostatak staviti u "geto" - trokut, između Kalesije, Lukavca i Barovica, koje bi vremenom iskupilo kao ljetni smijeh. Nesrpskom prehijelom stanovništvu bila je namijenjena assimilacija, postepeno raseljavanje i potpuno fizičko istrebijanje a sjeveroistočnoj Bosni (BiH) ostatak, sastavljajući "Velike Srbije".

III

Shodno ukupnim društvenim i političkim promjenama, spoznajom političkog i vojnog rukovodstva Bosne i Hercegovine o tome što se sprema Bosni i Hercegovini i njenom stanovništvu, pristupa se političko-vojnim pripremama i formiranju Patriotske lige BiH. Formiranjem Patriotske lige kao glavnog nosioca uz pomoć TO, MUP-a i drugih patriotskih snaga počinju se sprovodi politički – odbrambene pripreme za odbranu od predstojeće agresije. U prvom fazi Patriotska liga sjeveroistočne Bosne (BiH) pokreće sljedeće aktivnosti:

- svojim radom stvara svijest kod većine stanovništva sjeveroistočne Bosne o mogućoj opasnosti od predstojeće agresije;
- stvara svijest o potrebi odbrane sjeveroistočne Bosne, odnosno BiH u cjelini;
- formira prve jedinice u svojoj strukturi;
- sprovodi političko-odbrambene pripreme na prostoru sjeveroistočne Bosne, zajedno sa strukturama TO i MUP-a i ostalim patriotskim snagama na tom prostoru;
- Patriotska liga, kao odbrambena snaga, prva se suprotstavlja i pruža onuženi otpor agresoru na prostoru sjeveroistočne Bosne.

Sve ove aktivnosti Patriotska liga sprovodi u okviru političkog koncepta i podrške SDA BiH u političkom i vojnog rukovodstvu. Patriotska liga sjeveroistočne Bosne (BiH) je bila organizovana po organizacionoj strukturi kako je prikazano prethodno u šemama i pregledima.

Najveći broj jedinica Patriotske lige sjeveroistočne Bosne, vođen od četnica i bataljona, nosi imena gradova, dok je manji broj jedinica PL-a sjeveroistočne Bosne nosio i druga imena pod tim imenima sa stvorit TO kao npr: brigada TO "Crni ludovci", Sprčanski bataljon TO, "Zivinice ose" TO, 210 brigada TO "Nešići Malion", "Brigada TO "Hajrudin Malec" - Tečak, Prva manjevecka četa TO Kalesije. Prva kneževska četa TO Zvornik, manjevecka četa TO (PL-a) Lukavac i dr.

Na prostoru sjeveroistočne Bosne, Patriotska liga bila je jedina i osnovna organizacija i struktura koja je izvela odbrambene pripreme, a zatim pružila i prvi otpor agresoru.

IV

Nakon prve faze i sprovedenih odbrambenih priprema u drugoj fazi Patriotska liga sjeveroistočne Bosne preduzima aktivnosti.
praća oružani otpor agresoru i time privatava prvi udar agresora na sjeveroistočnoj državnoj granici Bosne i Hercegovine, na lijevoj obali Drine od Srebrenice do Bijeljine,

Paralelno sa privatavanjem oružane borbe na državnoj granici BiH u gradovima Bijeljine, Janji, Zvorniku i Bratunca, vodi borba sa dobrovoljačkim jedinjcima iz Srbije i Crne Gore, jedinicama SDS-a BiH i jednicama JNA na frontu i u dubini teritorije sjeveroistočne Bosne,

Upućenje jedinice PL-a iz Kalesije, Živinica, Gračanice, Klada i Banovica iz podnog branioca Zvornika (Kulu Građu);

Takom aprila i maja mjeseca 1992. Patriotska liga sjeveroistočne Bosne transformirše se u Teritorijalnu odbranu, odnosno Armiju Republike BiH, i tako brani Bosnu i Hercegovinu od agresora.

V

Rezultati oružanog otpora Patriotske lige i TO sjeveroistočne Bosne su odbrana gradova i teritorije sjeveroistočne Bosne:

- Odbra na Bijeljine od 1. do 4. aprila 1992.,
- Odbra na Zvorniku od 8. do 26. aprila 1992.,
- Odbra na Janji 5. i 16. aprila 1992.,
- Odbra na Bratunca 17. i 18. aprila 1992.,
- Odbra na Vlasenice i Srebrenice 18. i 19. aprila 1992.,
- Odbra na Brčkom 1. i 2. maja 1992.,


Zahvaljujući ovim odbrambenim aktivnostima Patriotske lige, trajno su u nastavku agresije branjeni i odbranjeni Gračac, Zvornik, Klada, Banovci, Srebrenik, Turda, Lukavec, Gračаницa, kao i veći dio teritorije Doboj, Brčkog, Zvornika. Uglavnom se u drugim dijelovima teritorije.

Ukupno 10 općina koje su odbranjene na početku agresije postaju osnovna odborna sjeveroistočne Bosne do kraja četrdesetogodišnje borbe protiv agresora. To je svakako umnogom doprinijelo unapređenoj borbi i obrani glavnom gradu Sarajevu, kao i ostalim dijelom teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno odbani BiH u cijelini.

VI

Patriotska liga sjeveroistočne Bosne pružila je jak otpor u odbani Bijeljine, Janji i Zvorniku u početnom periodu agresije. Sama u Zvorniku (Kuli Građu) Patriotska liga je broma i uspješno je odbranjena i odban je od bilog većim Bosanskom ratnom stanovništvu u tim gradovima koje je većinom privatio politiku i koncept SDS-a BiH o etnički podjeli Bosne i Hercegovine. U ostalim izgubljanim gradovima sjeveroistočne Bosne Patriotska liga je organizovala i pružila otpor u obima nedovoljan za odbranu tim gradovima iz razloga što je istoasta koordinacija djelovanja Patriotske lige u tim gradovima sa drugim političkim i odbrambenim strukturama na tim područjima.

Otpor PL-a - TO - Armija RBH na prostoru sjeveroistočne Bosne, snagama agresora imao je veliki učinak i zbog toga što je odbranom velikog dijela prostora sjeveroistočne Bosne osigurana osnova za razvoj sistema odborne, kako na tom prostoru, tako i na ostalim prostorima BiH. Bez odbane sjeveroistočne Bosne bila bi otečena, pa čak i upitna odbana grada Sarajeva i ostalih prostora Bosne i Hercegovine, odnosno BiH u cijelini. Na prostoru sjeveroistočne Bosne struktura odbane se formirala.
VII

Nakon odbrane teritorije i gradova u sjeveroistočnoj Bosni Patriotička liga sjeveroistočne Bosne sa svojom strukturoj po odluci predsjednika Predsjedništva RBiH broj 01-011-306/02 od 9. aprila 1992. transformirše se u jedinice i štabove Poljskih TO Tuzla, a kasnije u strukturu 2. korpusa Armije RBiH, odnosno Vojske Federacije BiH.

VIII


Upotreba dobrovoljčarskih jedinica podimenina "Aranževci", "Bež orlovi", "Sekeljević" i mnogih drugih na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), kao i jedinica Vojske SRJ i jedinica MUP-a, potvrđuje napredak navedenih činjenica.

Sve te snage su imale cilj da za jednu stranu okupiraju prostor sjeveroistočne Bosne, a zatim za dvije do tri sedmice i crnogolубо BiH.

Pored napredka iznijetog, moguće je istaći niz drugih pravnih činjenica u prilog potvrđi čin agresije:

- rakovodenje i komandovanje svim snagama agresora ostvarivano je iz Beograda,
- u najvećem dijelu ili kompletna logistička podrška snaga agresora u Bosni i Hercegovini ostvarivana je iz Beograda,
- personalna – kadrovska politika za sve snage agresora vođena je iz Beograda,
- svi oficiri snaga agresora su bili na planom spisku Generalstabova Vojske Savezne Republike Jugoslavije u Beogradu,
- sva obuka dobrovoljčarskih jedinica spravodana je u centrima za obuku Vojske SRJ na teritoriji Srbije,
- Naoružavanje dobrovoljčarskih jedinica vršeno je iz magazina Vojske SRJ i MUP-a.

Međunarodni sud u Hagu je jedini subjekat međunarodne zajednice koji je definisao protokol rat u BiH kao međunarodni sukob, jer je snage iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske izvodile vojne akcije na teritoriju BiH kao međunarodno priznate i suverene države. Sud je to ukinuo kroz presude za počinjene ratne zločine u BiH Dušku Tadiću, Tihomiru Blaškoviću i dr.

Presudom od strane "Međunarodnog suda za krivično gonište osoba odgovornih za teška križenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bioše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu) jednom od sasvim ratnih zločinaca, Dušku Tadiću, zvanično je od tog najvećeg međunarodnog pravnog subjekta, oružani sukob u Prijeudoru, a time i u BiH, okusivan kao međunarodni sukob, odnosno čin agresije na BiH od strane Srbije i Crne
Gore sa INA (Vojском SRI) i dobravoljčkim jedinicama, u sudije su kolačioničkih sastavima koje je formirala SDS BiH.

Različita observacija tata u Bosni i Hercegovini od strane mnogih subjekata međunarodne zajednice dovela je do većeg angažovanja SAD u rješavanju ishoda tog rata. Ovim je "stranama u sukolu" nametnuto privatiranje Mirovnog sporazuma i zaustavljanje rata, što u stvari predstavlja kompromis sa priznavanjem učinka rezultata agresije i etničkog čišćenja.


Ovo procesuiranje SRJ pred Halkin sudom pravde doprinijet će izvršenju procesa promjene Dejtonskog mirovnog sporazuma i unutrašnje izgradnje BiH po uzoru savremenih zapadnih demokratskih sistema i uključenja BiH u sve evropske i svjetske asocijacije.

Republika Srpska je bila sačuvana agresor u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i zato im nije u interesu da se spore, jer bi kroz procesuiranje tužbe protiv SRJ za genocid i agresiju na BiH moglo biti uzrok pravne i ustavne neopravданosti postojanja RS u BiH, jer je i nastala kao rezultat genocida i agresije na BiH. To je fundamentalan razlog protivljenja rukovodstva RS procesuiranju navedene tužbe pred Halkin sudom pravde.

Srpska nacionalistička politika u obliku ideje "Velike Srbije" bilježi slave i ključni nosilac primjene sile u izvođenju promjena u bivšoj jugoslavenskoj federaciji. Velikodržavna, politika Srpske Sajmište uzrok agresije, kao na Sloveniju i Hrvatsku, tako i BiH. Takva srpska nacionalistička politika je uzrok erozije nacionalnih odnosa u SFRJ. Željalo je posvjećeno ostvariti dominaciju na jugoslovenskim prostorima, izvršio je "pobušenje" JNA i stavlja je isključivo u funkciju ostvarenja svojih velikokopskih nacionalnih ciljeva. Preko srbiziranje INA sprovela je sve prpine za agresiju na BiH. Ona je nosilac nasilnog rušenja jugoslovenske federacije SFRJ.

Bosanski Srbi su za vrijeme agresije na BiH biti u ulozi ključne "pete kolone" naspram projekta "Velika Srbija". Ose su prije toga morali biti indoktrinirani od strane nosioca nacionalističke politike. Uspjelo je, ali morali su se organizirati, obućiti i morati, kako biti u ukupnosti i učestvovali u agresiji na BiH.

U knjizi je iskazan ukupni vojni potencijal INA na prostoru sjeveroistočne Bosne do početka agresije, kao i tokom same agresije. Planovi agresora u vezi s prostorom sjeveroistočne Bosne potvrđuju prethodnu namjeru i pripremu agresora.

***
Glavni uzroc disolucije i raspada SFRJ i političko-vojnih priprema za agresiju na BiH, bili su otvor srpskog nacionalističkog političkog vodstva, bilo kakvim reformama političkog i ekonomskog sistema Jugoslavije, a sve zbog velikosrpskog projekta stvaranja "Velike Srbije".

SFRJ je prestala da postoji disolucijom (raspadom), a ne secesijom (oteštepljenjem) novih država. Dan završetka disolucije je 27. aprila 1992 kada je i SRJ nastala na način kako su nastale i ostale države.

Uopšteno sa disolucijom jugoslovenske federacije tekla je i cjelovita restruktuiranja državnosti Bosne i Hercegovine.

Glavna planar i realizator političko-vojnih priprema za agresiju na BiH i sanje agresije bio je velikosrpski nacionalistički režim u Beogradu, odnosno Srbija i Crna Gora, u sadještvu sa kolaboracionističkim snagama bosanskih Srba, koje je organizovao i formirao SDS BiH na konceptu negacije državnosti BiH.

Napadom 12 i 37 korpusa JNA (Vojske SRJ) preko Drine, kao međunarodno priznate međudržavne granice, na sjeveroistočnu Bosnu (BiH) uz pomoć kolaboracionističkih snaga, klasičan je čin agresije na BiH.

Beogradski režim rukovodio je i komandovao svim snagama agresora, uz istovremeno obilno logističku, personalnu, finansijsku i druge vrste podrške.

Najveći dio srpskog stanovništva BiH bio je indoktriniran i zaveden nacionalističkom politikom SDS-a BiH, odnosno bili su kolaboracionisti agresoru.

Bosna i Hercegovina je bila u cjelini uključena u granice zamišljene "Velike Srbije".

Patriotiska liga sjeveroistočne Bosne i dio strukture TO i MUP-a SRB/H, bili su početna nosilci svih političko-vojnih priprema za odbranu sjeveroistočne Bosne (BiH) od agresije. Patriotiska liga je prva pružila oružani otpor agresoru na prostoru sjeveroistočne Bosne, a time i u BiH u cjelini.


Da su se krajem slučajevi Tuzla i neke druge općine odmah bionovremeno uključile u odborni od agresije, da je prvenstveno muslimansko-bosansko stanovništvom odmah u Bijeljini, Zvorniku itd. pritvratilo borbu kao što se to desilo kasnije, odnosno da nije došlo do zasluživanja komandnog kadra OKRH-a od TO Tuzla, vjerovatno bi rezanja, gubitak teritorije i gradova bili manji, odnosno konačni ishod rata bi bio samim drugačiji, svakako povoljniji za BiH, a samim time i za njene borce.

Ulaskom Patriotske lige i ostatka TO SRBiH u Teritorijalnu odbranu, odnosno u Armiju RBiH, kao embrion stvaranja, sprječena je realizacija agresorskog plana RAM-a i stvaranje "Velike Srbije".

Odborna sjeveroistočne Bosne imala je veliki značaj u obrani multietničkih bicha i državnog integrata BiH.

Agresor je preocijenio svoje snage, u isto vrijeme potječenje odbornih snaga sjeveroistočne Bosne, odnosno snage BiH u cjelini.

Velikosrpski nacionalistički cilj koji dugo datori i koji se pokušavao do sada bezbojno putu pretvoriti u djelo, uistinu ovog puta su bili najširi ostvarenju tog cilja. Zato je agresor i primijenio najbrutalnije fašističke metode: kljanje, ubijanje, silovanje, paljenje, rukovanje i unistavanje svega što nije srpsko, te etničko čišćenje.

Shodno normativno-pravnoj definiciji agresije, na Bosnii i Hercegovini je izvršena klasična agresija sa istoka od strane Srba i Crne Gore 1992., zatim i sa zapada od strane Hrvatske, potpomognute kolaboracionistima bh. Srba organizovani u SDS BiH u vojsku RS-a i bh. Hrvata organizovani u HDZ BiH u vojsku HVO, kao i Fikreta Abdića u Autonomnoj pokrajini...
Zapadna Bosna i njegovih sjedbenika organizovanih u vojsku "AP Zapadna Bosna", koji su popomogli i istečnu i zapadnu agresiju na BiH

Svi oni koji su se identificirali sa BiH, borili se za nju suverenost, cjelovitost i samostalnost, istovremeno su se borili i za ugled i autoritet Organizacije Ujedinjenih naroda, kao i međunarodne zajednice u cjelini, jer su se oni upravo borili za demokratske prinepe i načela na kojima egzistiraju oni koji čine tu međunarodnu zajednicu.

Svi oni koji su se identificirali sa BiH i borili se za nju tokom posljednje agresije na nju, moraju zapamtititi da se historija ponavlja onima koji je ne pamte.

Činjenica je da su se upravo Bošnjaci najviše identificirali sa BiH, što najvjerojatnije proizlazi iz činjenice njihove nesreće što su se našli u svrhu se netrpeljivosti Srba i Hrvata i njihovih megalomanskih interesa i ciljeva. Velikokržavim ambicijama i historijskim podloženjima, kako je rekao Nijaz Duraković u knjizi "Genocid nad Bošnjacima 1992.-95".

**FRAGMENTI IZ RECENZIJA**

stužiti otpor agresoru, tu nije bilo masovnog progona Bošnjaka i zatiranja njihove bašine.

Sa ove vremenske distanse autor je dao objektivnu sud u o Patriotkoj
ligi kao organizovanoj formaciji u funkciji odbrane RBiH. S obzirom da
je i sam kao član PL-a učestvovao u odbranbenim pripremama, general
Karavelić je dao sasvim nepriprasno viđenje ovih sudobnosnih događaja.
Ne komentirajući poteze i postupke pojedinih visoko pozicioniranih
bojanskih čelnika toga vremena, autor je prepustio čitalocima sud historije
dakle nezadovoljna uloga svih pojedinača. Ipak, prevlada domaći osjećaj da
se nisu baš svi pojedinci dobro snašili i da su poteze koje su povlačili nesložen
konfuzio. Sama brutalnost napada i nevidjena mladinska haka
protiv BiH i Bošnjaka u medijima Srbije i Crne Gore dovoljno govore sa
takvim se protivnikom Patriotska liga morala suočiti.

Zelim napomenuti da se autor mr. Vahid Karavelić argumentirano
osvrnuo i na pokušaj vodstva susjedne Republike Hrvatske da učestvuje
u podjeli BiH operacionalizacijom plana Čvetković-Macel. Armija RBiH
se uspješno oduprila i ovakvim nakanama, te omogućila opstanak BiH i
Bošnjaka. Kao svojevrsni embion Armije RBiH, Patriotska liga i
tjene gajje koracaju rame uze rame sa historijskim veličinama koji su
ban Kulim i Husein-beg Građevine. Velikinju njihove žrtve ne smijemo
zaboraviti, jer je narod koji svoju historiju zaboravlja osuđen da mu se ona
ponovi.

Na osnovu svega navedenog, ovu knjigu trepo preporučujem čitalocima u
uvjerenu da će svaki čitalac nepriprasno sagledati i shvatiti suštinsku uzroka
koji su doveli do disolvencije SFRJ i pokušaja negacije hiljadugodišnje
državnosti i historijskog kontinuiteta BiH.

Prof. dr Salih Kulenović
BiH knjiga u kojoj je javno progovorio o dešavanjima u sjeveroistočnoj Bosni pred i po otpočetku agresije na BiH.

Eventualne kritike i oprećna mišljenja u odnosu na stavove autora i brojnih citiranih savremenika tih događaja mogu samo doprinijeti svestranom osvjetlivanju tog dijela naše bliske, časne i herojske historije.

General Rasim Delić

PRILOZI
PRIPADNICI ODREDA TO (PL) "HASAN KAULIJA"
KOJI JE BRANO ZVORNIK-KULA GRAD
OD 8. DO 26. APRILA 1992. 45

1. AĐEMOVIĆ (Hrvoje) ALDA
2. AGANOVIĆ (Agana) EKREM
3. AHMEDOV (Resuła) SALIH
4. AHMETOVIĆ (Almata) RAHIB
5. AHMETOVIĆ (Mijo) AMIR
6. AJANOVIĆ (Đemala) MUSTAFA
7. ALJABEGOVIĆ (Sakri) SALIM
8. ALIC (Habil) ESME
9. ALIC (Habil) ABU LAZIZ
10. ALIC (Mehmed) MUHAMED
11. AVDIĆ-AŠEVIĆ (Adža) JUSUF
12. AVDIŠAHIĆ (Njaza) SAMIR
13. BARIC (Aljza) ELVIS
14. BARIC (Hatrona) MUHAMED
15. BARIC (Bratoma) SAKIB
16. BČIĆ (Hafima) NAJI
17. BČIĆ (Smagje) HARIZ
18. BČIĆ (Smagje) RAMIZ
19. BEGIC (Adža) HARIZ
20. BEGIC (Hafima) ERMIN
21. BEHLJULJI (Dana) ĐEĐA
22. BERIC (Hrvoje) HARIZ
23. BEREĐ (Mijo) PASIN
24. BOSNJAKOVIĆ (Duna) MUDERAT
25. BROJIC (Braham) HUSEIN
26. BULA-BIRIC (Nasif) NAFIZ
27. ČAKLOVIĆA (Mustafa) NEMIN
28. ČAKARIĆ (Bohira) MUHAMED
29. ČAKARIĆ (Tatoma) NUSRET
30. ČAKARIĆ (Bohira) MURĐIN
31. ČAKARIĆ (Mozafir) SULEMAT
32. ČAKARIĆ (Nefijma) MUSTAFA
33. ČIRAK (Adža) SADIK
34. ČIRAK (Mehmeda) SANT
35. ČORK (Hasuna) MEHAMED
36. DAIHIC (Fedroda) HUSEIN
37. DAIHIC (Fedroda) REIF
38. DAVUTOVIĆ (Aljza) IBAFEM
39. DAVUTOVIĆ NAD
40. DEMIROVIĆ (Mehmeda) MUJO
41. DEMIROVIĆ (Majk) FERUDIN
42. DEMIROVIĆ (Majo) MUHAMED

474 Adrij Ammija RB 47 - VF BIH (KVAH-19/V8/82-1-6)
PRAĐIĆ JEDINICE TO (PL) KLAĐANI
UPUCENE U POMOC BRASIOCIJA
ZVORNIKA-KULE GRADA 13. APRILA 1992.476

1. MELIĆ (Alija) HASSAN
2. HADŽIJOVAC (Ali) MUHAMED
3. BULJAK (Ilija) DEŽAD
4. CERKOVIĆ (Vagić) SADIK
5. DEČJ (Ante) NEDJAD
6. RIČAN (Gabić) ČULAJ
7. KAMENOVIĆ (Aho) ABAD
8. KASVIĆ (Iko) MUHAMED
9. KOVAČEVIĆ (Misja) JUB
10. MAŠIĆ (Budić) ABAD
11. MAŠALVIĆ (Koko) SADIK
12. MAŠALVIĆ (Koko) SAD
13. NISANOVIĆ (Amit) IBRAHIM

476 Astra Armije RS4 - VR 08 (2000-1109-012-7)
PRIPADNICI JEDINICE TO (PL) GRAČANICA
UPUĆENE U POMOĆ BRANIĆIMA

1. AHMED BEGOGIĆ MEHMED
2. AHMETLJIGIĆ SENAD
3. ĆELIĆ SUAD
4. DŽAMBO SALIM
5. DŽEBO HAIRUDIN
6. DŽEBO HUSEIN
7. DŽEBO MIRZA
8. DŽIŠIĆ ZIJAD
9. DOLNIĆ VEDAD
10. IZEROSKI BRFAN
11. KARIĆ BAHIRJA
12. MAHRP OVIĆ RUSIMIR
13. MEHRAŠIĆ DŽEVAR
14. MUSTAFA HECO
15. NASIĆ ZIYET
16. OMIDJIĆ BESIM
17. SALKANOVIĆ HASIB
18. SPAHAN AHMED
19. SPAHAN RSMUP
20. ŠESTAN MUHAREM
21. ŠESTAN MURIBIJA
22. TOLJAK BEGO

1. Almireović Pasaga
2. Bećirović Zaim
3. Biragović Hasim
4. Bureković Zaim
5. Čanić Ševal
6. Hajdžalić Ilro
7. Heljić Fadil
8. Huremović Čazim
9. Huremović Ilro
10. Huremović Jakob
11. Huremović Osman
12. Huremović Šenad
13. Ibrahić Relik
14. Ibranović Husein
15. Ikanović Dževad
16. Ikanović Sead
17. Jahić Avdo
18. Kavazović Ilmin
19. Kopić Eber
20. Kopić Fadil
21. Kopić Ianst
22. Krajnović Ano
23. Milošević Mehdi
24. Mijekić Alija
25. Mijekić Fehmi
26. Mijekić Samad
27. Omerović Ekrem
28. Perhatović Safet
29. Salkanović Zijad
30. Smajać Zijad
31. Šahinić Mirsad
32. Tohić Mahmod
33. Tarić Mamon
34. Turić Semsadin
<table>
<thead>
<tr>
<th>BANOVICI</th>
<th>BJELEJNA</th>
<th>BRATUNAC</th>
<th>BRČKO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Častević Adam</td>
<td>3. Hatć Fabiu</td>
<td>3. Avdija Muhamed</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Mešanović Rame</td>
<td>15.</td>
<td>15.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Mujan Muhidin</td>
<td>17.</td>
<td>17.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22. Smailagić Asmir</td>
<td>22.</td>
<td>22.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25. Šabanić Ernis</td>
<td>25.</td>
<td>25.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27. Žukić Saban</td>
<td>27.</td>
<td>27.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29. Haminović Hajrudin</td>
<td>29.</td>
<td>29.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>30.</td>
<td>30.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>31.</td>
<td>31.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>32.</td>
<td>32.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>33.</td>
<td>33.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>34.</td>
<td>34.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>35.</td>
<td>35.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td>36.</td>
<td>36.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>37.</td>
<td>37.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38.</td>
<td>38.</td>
<td>38.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>40.</td>
<td>40.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>41.</td>
<td>41.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>42.</td>
<td>42.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43.</td>
<td>43.</td>
<td>43.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>44.</td>
<td>44.</td>
<td>44.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>45.</td>
<td>45.</td>
<td>45.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>46.</td>
<td>46.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>47.</td>
<td>47.</td>
<td>47.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>48.</td>
<td>48.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>49.</td>
<td>49.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>50.</td>
<td>50.</td>
<td>50.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Adilović (št.je); (št.je): 
Hasanović, 6. - 7. Rasel Blajac, b. - (fot.o)

Fotografija sa jedne od godišnjica Patriotike lige sjeveroistočne Bosne, 
in postotnom periodu u Kalesiji.
Fotografija sa jedne od godišnjica pogibije Senahta Hodžića - Međina (Crni labud) na njegovom spomen-obiljužju u selu Zaseok, opština Sapina.

NAPOMENA:
Priložene fotografije su nastale u postratanom periodu.
SKRAĆENICE

AO - Armijska oblast
AOP - Automatska obrada podataka
AVNOJ - Antifašističko vijeće narodnog oslobađanja Jugoslavije
AP - Autonomna pokrajina
AP ZB - Autonomna pokrajina Zapadna Bosna
A RBiH - Armijska Republike Bosne i Hercegovine
BiH - Bosna i Hercegovina
BKC - Bosanski kulturni centar
br - brigada
bts - bataljon tehničke službe
bVP - bataljon vojne policije
CK SK - Centralni komitet Saveza komunista
čVOJIN - četa vazdušnog osmatranja javljanja i navođenja
DEMOS - Demokratska opozicija Slovenije
div. - divizija
DK - Drinski korpus
EU - Evropska unija
EZ - Evropska zajednica
FNRJ - Federativna Narodna Republika Jugoslavija
FPN - Fakultet političkih nauka
GAO - gradinska autonomna oblast
<table>
<thead>
<tr>
<th>Škratica</th>
<th>Značenje</th>
</tr>
</thead>
</table>
| GL       | građansko lije |_ znajdena na hr, koja je upotrijebljena za označavanje beležaka.
| GŠ OS    | Generalni štab oružanih snaga |
| GŠ PL    | Generalni štab Patriarhije Lige |
| GZ       | grupa za zaprežavanje |
| HDZ      | Hrvatska demokratska zajednica |
| HK       | Hercegovački korpus |
| HOS      | Hrvatske obrambene snage |
| HR H–B   | Hrvatska republika Herceg-Bosna |
| HV       | Hrvatska vejska |
| HVNO     | Hrvatsko vijeće održane |
| HZ H–B   | Hrvatska zajednica Herceg-Bosna |
| IBK      | istočno-bosanski korpus |
| IM       | istražno komandno mjesto |
| IO       | izvršni odbor |
| IWB      | intendentatska bataljona |
| MZ       | inženjerski puk |
| Inž. B.  | inženjerski bataljona |
| IVZ      | Islamska vjejska zajednica |
| IZ       | Islamska zajednica |
| JNA      | Jugoslovenska narodna armija |
| JRM      | Jugoslovenska ratna mornarica |
| JUBMES   | Jugoslovenska banja za međunarodnu ekonomsku saradnju |
| K        | korpus |
| KK       | Krajiški korpus |
| KOG      | kontraobavještajna grupa |
| KOS      | Kontraobavještajna služba |
| KoV      | kopnena vojska |
| KPJ      | Komunistička partija Jugoslavije |
| KŠRV     | komandno-stajna ratna vojna |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Škratica</th>
<th>Značenje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>IAD</td>
<td>iskustveni laboratorijski odjel</td>
</tr>
<tr>
<td>LOG</td>
<td>logistička baza</td>
</tr>
<tr>
<td>MAO</td>
<td>Muslimamska autonomna oblast</td>
</tr>
<tr>
<td>MAP</td>
<td>mješoviti antijenjski puk</td>
</tr>
<tr>
<td>MARBR</td>
<td>mješovita antijenjsko-raketa brigada</td>
</tr>
<tr>
<td>MBb</td>
<td>mehanizovana brigada</td>
</tr>
<tr>
<td>MO</td>
<td>ministarstvo obrane</td>
</tr>
<tr>
<td>MPOABR</td>
<td>mješovita protivkokopna antijenjska brigada</td>
</tr>
<tr>
<td>MPAD</td>
<td>mehanizovana briga</td>
</tr>
<tr>
<td>MPAP</td>
<td>mješoviti protivkokopni antijenjski divizion</td>
</tr>
<tr>
<td>MPAB</td>
<td>mješoviti protivkokopni antijenjski puk</td>
</tr>
<tr>
<td>MPBR</td>
<td>mješovita protivkokopna brigada</td>
</tr>
<tr>
<td>MTB</td>
<td>motorizovani bataljona</td>
</tr>
<tr>
<td>MBb</td>
<td>motorizovana brigada</td>
</tr>
<tr>
<td>MTS</td>
<td>materialna tehnička sredstva</td>
</tr>
<tr>
<td>MUP</td>
<td>ministarstvo unutrašnjih poslova</td>
</tr>
<tr>
<td>MZ</td>
<td>mjesna zajednica</td>
</tr>
<tr>
<td>NATO</td>
<td>North Atlantic Treaty Organization (Sjeverno atlantsko vojno sastav)</td>
</tr>
<tr>
<td>NC</td>
<td>nastavni centar</td>
</tr>
<tr>
<td>NKOJ</td>
<td>Nacionalni komitet oslobađenja Jugoslavije</td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>narodna odbrana</td>
</tr>
<tr>
<td>NOB</td>
<td>narodnooslobodilačka borba</td>
</tr>
<tr>
<td>NOPJ</td>
<td>narodnooslobodilački partizanski odredi Jugoslavije</td>
</tr>
<tr>
<td>NOV</td>
<td>narodnooslobodilačka vojska</td>
</tr>
<tr>
<td>OG</td>
<td>operativna grupa</td>
</tr>
<tr>
<td>OKŠ</td>
<td>okružni štab</td>
</tr>
<tr>
<td>OpŠ</td>
<td>općinski štab</td>
</tr>
<tr>
<td>OS</td>
<td>oružane snage</td>
</tr>
<tr>
<td>OSCE</td>
<td>Organizacija za sigurnost i saradnju u evropi (Organization for Security and Cooperation in Europe)</td>
</tr>
<tr>
<td>Abrevijaturni simbol</td>
<td>Izvorna značajka</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>SIB</td>
<td>stanica javne bezbjednosti</td>
</tr>
<tr>
<td>SKJ</td>
<td>Savez komunista Jugoslavije</td>
</tr>
<tr>
<td>SKS</td>
<td>Savez komunista Srbije</td>
</tr>
<tr>
<td>SrO</td>
<td>sanitetski odred</td>
</tr>
<tr>
<td>SNO</td>
<td>sekretarijat za narodnu obranu</td>
</tr>
<tr>
<td>SPO</td>
<td>Srpski pokret obnovice</td>
</tr>
<tr>
<td>SPS</td>
<td>Socijalistička partija Srbije</td>
</tr>
<tr>
<td>SR</td>
<td>socijalistička republika</td>
</tr>
<tr>
<td>SRH</td>
<td>Socijalistička republika Bosne i Hercegovina</td>
</tr>
<tr>
<td>SRJ</td>
<td>Socijalistička Republika Jugoslavija</td>
</tr>
<tr>
<td>SRK</td>
<td>Srpsko-rimanski korpus</td>
</tr>
<tr>
<td>SRSJ</td>
<td>Savez reformskih snaga Jugoslavije</td>
</tr>
<tr>
<td>SSNO</td>
<td>Savezni sekretarijat narodne obrane</td>
</tr>
<tr>
<td>SSRNS</td>
<td>Socijalistički savez radnog naroda Srbije</td>
</tr>
<tr>
<td>SSSC</td>
<td>srednjoškolski centar</td>
</tr>
<tr>
<td>SUP</td>
<td>sekretarijat unutrašnjih poslova</td>
</tr>
<tr>
<td>ŠRV</td>
<td>štabna ratna vježba</td>
</tr>
<tr>
<td>TB</td>
<td>tehnička baza</td>
</tr>
<tr>
<td>TG</td>
<td>taktička grupa</td>
</tr>
<tr>
<td>TO</td>
<td>teritorijalna obrana</td>
</tr>
<tr>
<td>UDBA</td>
<td>Uprava državne bezbjednosti</td>
</tr>
<tr>
<td>UN</td>
<td>Ujedinjene nacije</td>
</tr>
<tr>
<td>UNPROFOR</td>
<td>United Nation Protection Forces (zaštitne snage UN)</td>
</tr>
<tr>
<td>VaK</td>
<td>vazduhoplovni korpus</td>
</tr>
<tr>
<td>VBR</td>
<td>višesjeverni bacač raketa</td>
</tr>
<tr>
<td>VK</td>
<td>Vrhovna komanda</td>
</tr>
<tr>
<td>VI</td>
<td>Vojaska Jugoslavije</td>
</tr>
<tr>
<td>VMRO (DPMNE)</td>
<td>Vintuzmaj Makedonska Revolucionarna Organizacija (Demokratska partija na Makedonsko nacionalno edinstvo)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
IZVORI I LITERATURA

1. Knjige
1. Alibabic Munja, BOSNA U KANŽAMA KOS-a, Bebar, Sarajevo, 1996.
II Zakonska i druga regulativa
5. Ustav SFRJ, Beograd, Prosvjeta, 1974

III Časopisi
1. "Dnevni avaz", Sarajevo
3. "Lijiljan", Sarajevo
4. "Nezavisne novine", Banja Luka
6. "Osebodolenje", Sarajevo
7. "Slobodna Bosna", Sarajevo
8. "Službeni glasnik Republike Srpske", Banja Luka
9. "SVEDOK", Banja Luka
11. "Večernje novine", Sarajevo
12. "Zmaj", Tučla

IV Arhivska građa
1. Archiv Instituta za istraživanje zločina protiv čovjeknosti i medunarodnog prava
2. Archiv Armeje RBiH - VF BiH
6. Izjava svjedoka pred Hukum tribunalom, Den Haag
14. MO Hrvatska, "Organizacija JNA i srpskih snaga u ratu u Hrvatskoj i BiH", GŠ R Hrvatske
19. "Sterogram 9. sjednice predstavničkog doma parlamenta FBF i HRVATSKA UH", Sarajevo,
27. oktobra 1999.
ABDIĆ Fikret - 41, 50, 166, 167, 185, 239, 240, 323
ADŽIĆ Blagoje - 72, 111, 115
AGANOVIĆ Zilinja - 212.
AJNADŽIĆ Nedžad - 272
ALIBABIĆ Munir – Munja - 101, 158, 291
ALIĆ Mujo - 227.
AL MAHDI - 280
ANDRiĆ, major JNA - 176
ANDRiĆ Ivo – Lužanski - 205, 206,
ARAFA T Jaser - 155, 156.
ARAPČIĆ Tank - 286.
ARIJA Diego Enrique - 152, 154
ARSENNOVIĆ Deja - 169.
AVDIĆ Kasim - 208.
AVDIĆ SHea - 182, 246.
AVDIĆ Suad - 208.
AVRAMOV Smilja - 40.
BABIĆ Miloš - 112.
BACKOVIĆ Zaim - 201, 288, 289
BADINTER Rober - 47, 49, 50.
BAJRAKTAREVIĆ Mehmed - 208, 247.
REGISTAR GEOGRAFSKIH NAZIVA

Ahmeć - 44.
Austrija - 41, 52.
Bajina Bašta - 179.
Balcan - 20, 44, 127, 313.
Banja Koviljača - 169.
Banjica - 272.
Baranja - 85, 87, 158.
Bašćevica - 264.
Belgija - 128.
Beograd - 314, 319, 320, 322.
Bihać - 41, 46, 68, 69, 115, 154, 195, 239, 240.
Bileća - 68, 104.
SADRŽAJ

PREGOVOR

UVOD

Poglavlje I 
DRUŠTVENE I POLITIČKE PROMJENE U SFRA U PERIODU 1990-1992

Nastanak i razvoj jugoslovenske države
Erozija jugoslovenskih nacionalnih odnosa
JNA u funkciji realizacije ciljeva velikosrpske politike

Poglavlje II 
POLITIČKO-VOJNI ODNOSI

BEogradskog režima i JNA sa SDS BiH u izvođenju agresije
na Bosnu i Hercegovinu
Indoctrinacija i politička priprema bosanskih Srba za agresiju na BiH
Organiziranje, naoružavanje i obućavanje srpskog stanovništva u BiH

1
5
17
19
27
55
75
77
93
general
Mr. Vahid Karavelić


Sredinom decembra 1991. u činu kapetana I klase dezentraliziran u JNA.


Postdiplomski studij pohađao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i zvanje magistra političkih nauka stekao je u julu 2002.