**Kedyw (Kierownictwo Dywersji) - miecz i tarcza Polskiego Państwa Podziemnego**

Działania Sił Zbrojnych w Kraju (ZWZ-AK), określane jako akcja czynna czy też akcja bieżąca, były w latach okupacji niemieckiej prowadzone w sposób metodyczny i uporządkowany. Wspomniane pojęcie akcji czynnej obejmowało sabotaż, dywersję, samoobronę i partyzantkę. Działania te były kierowane i zarządzane centralnie przez dowództwo ZWZ-AK. Wymienione formy podziemnej działalności niepodległościowej, podejmowane były planowo. Dawkowano je w miarę potrzeb i zmian zachodzących na frontach II wojny światowej.

22 stycznia 1943 r. dowódca AK wydał rozkaz „O uporządkowaniu odcinka walki czynnej”, na mocy którego utworzona została nowa struktura organizacyjna, tj. **Kierownictwo Dywersji** (**Kedywu**) w skład którego włączono aktywa dawnego Związku Odwetu, „Wachlarza” i „Osy”-„Kosy”. Dowódcą Kedywu został płk August Emil Fieldorf „Nil”, zaś jego zastępcą ppłk Franciszek Niepokólczycki „Teodor”, a od marca 1943 r. mjr/ppłk Jan Mazurkiewicz „Sęp”, „Radosław”. Centralny ośrodek dowodzenia akcją czynną, Kedyw KG AK, posiadał rozbudowany sztab, w skład którego wchodziły oddziały: organizacyjny, informacyjny, operacyjny, wyszkoleniowy, łączności, biuro studiów, dział produkcji środków walki, referat budżetowy, komórka sanitarna, referat prawno-administracyjny, referat kontroli akcji.

Do czasu rozpoczęcia akcji „Burza” właśnie ta wyodrębniona specjalistyczna struktura AK, tj. Kedyw, organizowała akcję dywersyjną i bojową przeciw niemieckim siłom okupacyjnym. W strukturach terenowych od komend obszarów poczynając, poprzez komendy okręgów i inspektoratów - po komendy obwodów, przewidziano funkcje szefów Kedywu, odpowiedzialnych za planowanie i realizowanie akcji zbrojnych.

W zakresie akcji czynnej do okręgów docierały za pośrednictwem komend obszarów rozkazy KG AK dotyczące „kontyngentu” akcji zbrojnych na kolejne miesiące. „W grę wchodzi tu okresowe natężenie likwidacji konfidentów – **akcje „C” („Czyszczenie”) „Kośba”, „Topiel”,** uderzenia w szczególnie szkodliwych funkcjonariuszy Gestapo - **akcja „Główki”,** uderzenia w strażnice graniczne pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem i III Rzeszą - **akcja „Taśma”,** ataki na patrole Grenschutzu - **akcja „Łańcuch”,** akcje na linie kolejowe - np. **akcja „Jula”** wykonana w Małopolsce, stosowanie odwetu za akty gwałtu i inne działania.

**Kedyw Okręgu Warszawa miasto**

Na terenie stolicy istniały i działały także jednostki Kedywu Okręgu Warszawskiego AK. Pierwszym szefem Kedywu Okręgu Warszawskiego AK został kpt./mjr Jerzy Lewiński „Chuchro”, po jego aresztowaniu ppor. cz. w. Józef Roman Rybicki „Andrzej”. Jesienią 1943 r. skład jednostek Kedywu Okręgu Warszawskiego AK ukształtował się następująco:

* **Oddział dyspozycyjny „A”** dowodzony przez ppor. Tadeusza Wiwatowskiego „Olszynę” liczący około 100 żołnierzy wywodzących się głównie z Tajnej Organizacji Wojskowej z Żoliborza, Mokotowa i Woli.
* **Oddział dyspozycyjny „B”** dowodzony przez por. cichociemnego Ludwika Witkowskiego „Kosę”, wydzielony z batalionu saperskiego kpt. Józefa Pszennego „Chwackiego”, liczący około 70 żołnierzy.
* **Oddział dyspozycyjny** por. cichociemnego **Józefa Czumy „Skrytego”** sformowany na linii otwockiej (Otwock, Falenica, Radość) liczył około 100 żołnierzy.
* **Oddział kobiecych patroli minerskich** dowodzone przez dr n.med. Zofię Franio „Doktor” (w sile około 50 żołnierzy).

 Ponadto szefowi Kedywu Okręgu Warszawskiego AK podlegały także Oddziały Dywersji Bojowej (ODB) zorganizowane w poszczególnych obwodach.

 Oddział dyspozycyjny kpt. „Chwackiego” i obwodowe grupy dywersyjne wykonały w kwietniu i maju 1943 r. szereg akcji mających stanowić wsparcie dla żydowskich powstańców w warszawskim getcie (m.in. przy ul. Orlej, Okopowej i Lesznie). 19 kwietnia 1943 r. podjęto próbę wysadzenia muru getta przy ul. Bonifraterskiej, przy czym doszło do walki z siłami niemieckimi (poległo 2 żołnierzy AK). 22 maja 1943 r. Jan Kryst „Alan” zastrzelił w lokalu „Cafe Adria” 3 oficerów gestapo, przy czym sam zginął (akcja ta wykonana w czasie dogorywania warszawskiego getta miała swoistą wymowę). Przeprowadzono także szereg akcji na osoby uczestniczące w tropieniu i prześladowaniu Żydów, w tym na funkcjonariuszy tzw. policji granatowej. 27 maja 1943 r. na ul. Radzymińska róg Tykocińskiej zginął komisarz policji grantowej Ferdynand Szapper komendant XXIV Komisariatu. 24 czerwca 1943 r. na ul. Ząbkowskiej zastrzelono sierżanta policji granatowej Władysława Kożuchowskiego z XV Komisariatu za „znęcanie się nad Żydami”. 28 października 1943 r. wykonano wyrok śmierci na funkcjonariuszu policji kryminalnej Bolesławie Szostaku - szmalcowniku szantażującym ukrywających się Żydów, a 5 listopada następnego szantażystę - Stefana Karcza. 13 stycznia 1944 r. na ul. Środkowej róg Stalowej zlikwidowano kaprala policji granatowej Kazimierza Więckowskiego z I Komisariatu – za współpracę z gestapo i wydawanie Żydów. Kolejni - policjant Antoni Pietrzak i agent Gestapo Jan Żmirkowski, zostali zastrzeleni przez żołnierzy Kedywu także w 1944 r.

 Do najważniejszych działań oddziałów dyspozycyjnych Kedywu „Kolegium” „A” i „B” oraz obwodowych ODB dokonanych jesienią 1943 r. należał atak na Abschnittswache Ost przy ul. Targowej 15 naprzeciwko Kijowskiej 21 października 1943 r. oraz atak na samochody z żandarmerią (tzw. **akcja budy**) przeprowadzony w odwet za łapanki na terenie Warszawy 22 października 1943 na ul. Nowy Świat przy rogu Ordynackiej, 24 października 1943 r. przy ul. Targowej i Ząbkowskiej, 26 listopada 1943 r. na Solcu przy moście Poniatowskiego i ponownie na Nowym Świecie, oraz 2 grudnia 1943 r. na rogu Puławskiej i Rakowieckiej oraz na Wybrzeżu Gdańskim. Niemcy ponieśli w nich duże straty i przekonali się, że „polowania na ludzi” w Warszawie nie pozostają bezkarne.

 Oddziały Kedywu Okręgu Warszawskiego AK przeprowadziły też liczne akcje na niemieckie transporty wojskowe na liniach kolejowych wiodących na wschód. Nocą 6/7 października 1943 r. oddział por. „Skrytego” zatrzymał pod Pogorzelą pociąg z transportem amunicji (w wyniku eksplozji straty niemieckie były bardzo wysokie). Nocą 23/24 października 1943 r. oddział „A” wysadził pociąg wojskowy pod Płochocimem, a inny oddział pociąg urlopowy koło stacji Tłuszcz. Oddział „Skrytego” wysadził pociągi wojskowe 23/24 lutego 1944 r. pod Skrudą, 28/29 lutego 1944 r. pod Pogorzelą, 18/19 marca 1944 r. pod Śródborowem, 29 marca 1944 r. pod Celestynowem i ponownie 27 kwietnia 1944 r. pod Pogorzelą.

 Oddziały Kedywu Okręgu Warszawskiego AK zlikwidowały także wielu szkodliwych funkcjonariuszy aparatu policyjnego i administracyjnego okupanta, m.in. szefa żandarmerii na powiat warszawski Bujniesa, generalnego powiernika nieruchomości pożydowskich Albrechta Eitnera, funkcjonariuszy niemieckiej policji lub SS: Willego Leitgeber, Heinricha Schribela, Wilhelma Stipplera i Hansa Wienera. 8 czerwca 1944 r. zlikwidowano komendanta obozu pracy przy ul. Skaryszewskiej Eugena Bolongino (poległo wówczas 3 żołnierzy Kedywu).

 Działalność oddziałów Kedywu KG AK i oddziałów Kedywu Okręgu Warszawskiego AK należy do najchlubniejszych kart Polskiego Państwa Podziemnego w skali całego kraju. Wielu żołnierzy tych jednostek poległo w czasie akcji dywersyjnych lub w Powstaniu warszawskim. Ci, którzy przeżyli, byli represjonowani przez władze komunistyczne. Niewielu doczekało odzyskania niepodległości w 1989 r.