**JEDNOSTKI ARTYLERYJSKIE W TORUNIU W 1939 ROKU**

**Wstęp**

Toruń w 2032 roku będzie obchodził 800. rocznicę nadania praw miejskich. Według najnowszych badań Toruń uzyskał prawa miejskie w 1232, a nie w 1233 roku. Ponieważ miasto zostało ulokowane po północnej stronie Wisły i przez wieki znajdowało się blisko granicy z innymi państwami, dlatego Toruń stał się twierdzą nadgraniczną posiadająca liczną załogę, odpowiednie wyposażenie militarne i obronne przygotowanie.

Toruń był jedną z najstarszych i największych twierdz w systemach obronnych państw, w granicach których się znajdował (państwo zakonu krzyżackiego, Rzeczpospolita, Prusy czy Królestwo Prus). Spowodowane to było przede wszystkim usytuowaniem miasta i warowni nad ważną arterią komunikacyjną, jaką jest Wisła.

Na uzbrojeniu Torunia bardzo szybko pojawiła się broń artyleryjska. Według zapisów w dokumentach już w 1607 roku w Toruniu przeprowadzono szkolne strzelania polskich puszkarzy. Armaty ustawiono wówczas na Szańcu Menniczym blisko ruin krzyżackiego zamku i strzelano przez [Wisłę](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a) do celów znajdujących się na [Kępie Bazarowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99pa_Bazarowa). Strzelania te dały początek późniejszym, cyklicznym szkoleniom artylerzystów w grodzie Kopernika. Silna twierdza, liczna artyleria i teren do szkolenia stworzyły z Torunia doskonałą bazę dla artylerii. Baza ta była systematycznie rozbudowywana i modernizowana.

Dla przypomnienia związków Torunia z artylerią w 400. rocznicę pierwszych udokumentowanych strzelań artyleryjskich we wrześniu 2007 roku w CSAiU została zorganizowana i przeprowadzona konferencja naukowa pod nazwą „Artyleria Polska”, z której to konferencji materiały opublikowano w specjalnym wydawnictwie.

Od roku 1918 – od momentu odzyskania niepodległości – artyleria w Wojsku Polskim uważana była za jeden z trzech podstawowych rodzajów broni. Bez wsparcia ogniowego żadna z pozostałych broni głównych nie mogła wykonać postawionych przed nimi zadań. Założenie to oparte było na wynikach walk z okresu pierwszej wojny światowej, gdzie wielu Polaków zdobywało swoje doświadczenie, walcząc w armiach zaborczych. Duże doświadczenie z zakresu wykorzystania artylerii w działaniach bojowych zdobyto również podczas walk o granice Polski w latach 1918-1921.

**Jednostki artyleryjskie w Toruniu**

Miało to odzwierciedlenie również w przypadku Torunia. W latach 1920-1939 Toruń obok [Grudziądza](http://toruntour.pl/2421/grudziadz-2) był największym skupiskiem polskich sił zbrojnych na ziemiach północnych Rzeczypospolitej i jednocześnie jednym z największych garnizonów. W 1939 roku w Toruniu stacjonowały:

* [Dowództwo Okręgu Korpusu Nr VIII](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3dztwo_Okr%C4%99gu_Korpusu_Nr_VIII)
* [Dowództwo 4. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizja_Piechoty_(II_RP))
* [Dowództwo Chełmińskiej Brygady ON](https://pl.wikipedia.org/wiki/Che%C5%82mi%C5%84ska_Brygada_Obrony_Narodowej)
* [63. Toruński pułk piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/63_Toru%C5%84ski_Pu%C5%82k_Piechoty)
* [Toruńska eskadra wywiadowcza](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Eskadra_Wywiadowcza)
* [4. pułk lotniczy](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Pu%C5%82k_Lotniczy)
* [8. dywizjon żandarmerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Dywizjon_%C5%BBandarmerii)
* [8. batalion saperów](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Batalion_Saper%C3%B3w_(II_RP)).

Zaś z jednostek artyleryjskich były to:

* [Centrum Wyszkolenia Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP))
* Dowództwo [8. Grupy Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Grupa_Artylerii)
* [8. pułk artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej_(II_RP))
* [31. pułk artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/31_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej)
* [8. dywizjon artylerii przeciwlotniczej](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Dywizjon_Artylerii_Przeciwlotniczej_(II_RP))
* 1. dywizjon pomiarów artylerii.

Trzeba zaznaczyć, że w [63. Toruńskim pułku piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/63_Toru%C5%84ski_Pu%C5%82k_Piechoty) również znajdowały się pododdziały artylerii. Na szczeblu [pułku](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82k) występowały: pluton artylerii oraz kompania dział przeciwpancernych, zaś każdy batalion piechoty posiadał pluton moździerzy.

**Krótkie charakterystyki jednostek artyleryjskich w Toruniu**

Kilka zdań na temat każdej z toruńskich jednostek artylerii.

**Centrum Wyszkolenia Artylerii** funkcjonowało jako ośrodek szkolenia kadr oficerskich i podoficerskich [artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_w_II_Rzeczypospolitej) [Wojska Polskiego II RP](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)) w latach 1927-1939. Centrum pod względem organizacyjnym i szkoleniowym od 31 marca 1927 roku podlegało szefowi Departamentu Artylerii MSWojsk. W skład Centrum wchodziły: Szkoła Strzelań Artylerii, Szkoła Podchorążych Artylerii, Szkoła Podoficerów Zawodowych Artylerii, Kurs Instruktorów Jazdy konnej i Zaprzęgami oraz Komenda Obozu Ćwiczebnego.

Wiosną 1939 roku ze składu CWArt. zostały wyłączone jednostki liniowe: [31. pułk artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/31_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) i [1. dywizjon pomiarów artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizjon_Pomiar%C3%B3w_Artylerii). Zostały one zreorganizowane i przekształcone w jednostki bojowe.

Obsadę komendantów centrum i szkół w marcu 1939 roku stanowili:

Komendant Centrum Wyszkolenia Artylerii – gen. bryg. Otton Krzisch.

Komendant Szkoły Podchorążych Artylerii – płk Adam Tymoteusz Sawczyński.

Komendant Szkoły Strzelań Artylerii – płk Jan [Drejman.](https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Drejman&action=edit&redlink=1)

Komendant Szkoły Podoficerów Zawodowych Artylerii – ppłk Kazimierz Świderski.

Centrum Wyszkolenia Artylerii na wypadek wojny mobilizowało 58. dywizjon artylerii lekkiej na bazie dywizjonu ćwiczebnego Szkoły Podchorążych Artylerii oraz 78. dywizjon artylerii lekkiej na bazie I dywizjonu szkolnego Szkoły Podchorążych Artylerii.

**8. Grupa Artylerii** została utworzona w marcu 1929 roku na podstawie [rozkazu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozkaz) ministra spraw wojskowych. Dowództwo grupy powstało na bazie dotychczasowego 8. Okręgowego Szefostwa Artylerii.

8. Grupę Artylerii stanowiły [oddziały](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_wojskowy) i [pododdziały](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pododdzia%C5%82) [artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_w_II_Rzeczypospolitej) [organicznej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_dywizyjna) [wielkich jednostek](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_taktyczny) [piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/Piechota) i [kawalerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawaleria_w_II_Rzeczypospolitej) oraz [artylerii Odwodu Naczelnego Wodza](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_odwodu_naczelnego_dow%C3%B3dztwa) stacjonujące na terenie [Okręgu Korpusu Nr VIII](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3dztwo_Okr%C4%99gu_Korpusu_Nr_VIII). Pod względem fachowym były one podporządkowane dowództwu 8. Grupy Artylerii. Dowódcą grupy w 1939 roku był płk art. [Józef Korycki](https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Korycki). W skład grupy wchodziły:

Z artylerii ONW:

* [8. pułk artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej_(II_RP)) w Toruniu (8. GA).

Z artylerii wielkich jednostek, przydzielone pod względem wyszkolenia:

* [4. Kujawski pułk artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Kujawski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w [Inowrocławiu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Inowroc%C5%82aw) (4. DP)
* [15. Wielkopolski pułk artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/15_Wielkopolski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w [Bydgoszczy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bydgoszcz) (15. WDP)
* [16. Pomorski pułk artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/16_Pomorski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w [Grudziądzu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi%C4%85dz) (16. PDP)
* [16. dywizjon artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/16_Dywizjon_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej) w [Grupie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)) koło Grudziądza (16. PDP)
* [11. dywizjon artylerii konnej](https://pl.wikipedia.org/wiki/11_Dywizjon_Artylerii_Konnej_(II_RP)) w Bydgoszczy (Pomorska Brygada Kawalerii).

**8. pułk artylerii ciężkiej** był [oddział](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_wojskowy)em [artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_ci%C4%99%C5%BCka) [Wojska Polskiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)) i podlegał dowódcy [8. Grupy Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Grupa_Artylerii). W marcu 1939 roku w skład pułku wchodziło: dowództwo, trzy dywizjony artylerii ciężkiej po dwie baterie, szkoła podoficerska i pluton łączności. Dowódcą pułku był płk art. [Florian Grabczyński](https://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Grabczy%C5%84ski).

8. pułk artylerii ciężkiej na wypadek wojny mobilizował 4., 15. i 88. dywizjony artylerii ciężkiej. Po zakończeniu mobilizacji i skierowaniu Oddziału Zbierania Nadwyżek do Ośrodka Zapasowego Artylerii Ciężkiej Nr 4 w [Przemyślu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl), pułk uległ rozformowaniu.

[**31. pułk artylerii lekkiej**](https://pl.wikipedia.org/wiki/31_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) był [oddział](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_wojskowy)em [artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_lekka) [Wojska Polskiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)) stacjonującym w [Toruniu.](https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rz_(Toru%C5%84)) Pułk został powołany do życia przez II wiceministra spraw wojskowych gen. [Kazimierza Fabrycego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Fabrycy) rozkazem z 16 grudnia 1927 roku. Pułk stanowił część nowo utworzonego [Centrum Wyszkolenia Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP)), a pododdziały pułku zabezpieczały strzelania artyleryjskie oraz szkolenie specjalistyczne szkół Centrum Wyszkolenia Artylerii. Pułk zajmował koszary w Forcie Kniaziewicza w Podgórzu i Koszary im. Bema na Mokrem. W marcu 1939 roku w skład pułku wchodziło: dowództwo, trzy dywizjony artylerii lekkiej po trzy baterie, szkoła podoficerska i pluton łączności. Dowódcą pułku był płk [Zygmunt Kazimierz Karasiński](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Karasi%C5%84ski_(oficer)).

W sierpniu 1939 roku w okresie mobilizacji pułk z I dywizjonu sformował 48. dywizjon artylerii lekkiej, zaś z III dywizjonu 68. dywizjon artylerii lekkiej. Oba dywizjony weszły w skład Armii „Pomorze”. Po zakończeniu mobilizacji alarmowej zorganizowany został Oddział Zbierania Nadwyżek. 31 sierpnia 1939 roku z pozostałości pułku utworzono dwie baterie marszowe dla 15. i 16. pułków artylerii lekkiej. 31. pal został w ten sposób rozwiązany.

**1. dywizjon pomiarów artylerii** był pod[oddział](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddzia%C5%82_wojskowy)em [artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria) [Wojska Polskiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)) powołanym 1 października 1927 roku w Toruniu na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych. W marcu 1939 roku w skład dywizjonu wchodziło: dowództwo, trzy baterie pomiarowe, szkoła podoficerska i pluton łączności. Dowódcą dywizjonu był płk Karol Adolf Steuer.

Dowódca dywizjonu jako dowódca jednostki mobilizującej był odpowiedzialny za przeprowadzenie mobilizacji:

* baterii pomiarowej artylerii nr 1,
* baterii pomiarowej artylerii nr 3,
* baterii pomiarowej artylerii nr 4.

Wszystkie baterie zostały zmobilizowane w dniach 24-30 sierpnia 1939 roku.

**Broń artyleryjska na wyposażeniu jednostek toruńskich w 1939 roku**

W 8. pac dywizjony I i II składały się z dwóch baterii 155 mm haubic wz. 17, natomiast III dywizjon z dwóch baterii 105 mm armat wz. 29.

W 31. p[ułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82ki_artylerii_lekkiej_w_II_Rzeczypospolitej) znajdowały się trzy [dywizjony](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon) po trzy baterie, z których każda posiadała po 4 działa. Dwa dywizjony były wyposażone w 75 mm armaty wz. 97 oraz jeden dywizjon w 100 mm haubice wz. 1914/1919.


W 63. [pułku](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%82k) piechoty występowały:

* kompania dział przeciwpancernych z dziewięcioma działami [kal. 37 mm wz. 36](https://pl.wikipedia.org/wiki/37_mm_armata_przeciwpancerna_Bofors)
* pluton artylerii piechoty, który posiadał dwie armaty [kal. 75 mm wz. 02/26](https://pl.wikipedia.org/wiki/75_mm_armata_wz._1902/26).

Zaś każdy [batalion](https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion) piechoty posiadał:

* [pluton](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pluton_(wojsko)) moździerzy w składzie dwóch [moździerzy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BAdzierz) [kal. 81 mm wz. 18/31](https://pl.wikipedia.org/wiki/81_mm_mo%C5%BAdzierz_piechoty_wz._31) (w kompanii km).

**155 mm haubica wz. 17 Schneider**



*Zdj. 1 - 155 mm haubica wz. 17 Schneider w muzeum w Hämeenlinna*

155 mm haubica wz. 17 została zaprojektowana w roku 1917 jako ulepszona wersja [haubicy wz. 09 kal. 152 mm](https://pl.wikipedia.org/wiki/152_mm_haubica_wz._1909). Było to działo bardzo nowoczesne i skuteczne. Po zakupieniu przez Polskę licencji haubice produkowano w [Zakładach Starachowickich](https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zak%C5%82ady_Mechaniczne_w_Starachowicach&action=edit&redlink=1).

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 155 mm
* Długość lufy - 2332 mm (L/15)
* Donośność - 11 2000 m (maksymalna)

8 000 m (praktyczna).

**105 mm armata wz. 29 Schneider**

Obraz zawierający zewnętrzne, podłoże, przyczepa

Opis wygenerowany automatycznie

*Zdj. 2 - 105 mm armata wz. 29 Schneider w muzeum w Hämeenlinna*

105 mm dalekonośna armata polowa wz. 29 powstała w wyniku modernizacji [armaty 105 mm wz. 13 Schneider](https://pl.wikipedia.org/wiki/105_mm_armata_mle_1913_Schneider) z zakładów [Schneider](https://pl.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric). Produkowana i używana była również w Polsce. W 1930 roku Polska kupiła od Francji licencję na produkcję tej armaty, jak również pewną liczbę dział wyprodukowanych we Francji. Od 1934 roku działa były produkowane w [Starachowicach](https://pl.wikipedia.org/wiki/Starachowice), a od 1937 roku również w [Stalowej Woli](https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola).

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 105 mm
* Długość lufy - 3240 mm (L/31)
* Donośność - 15 200 m.

**10 cm haubica wz. 14/19 Škoda**

Obraz zawierający zewnętrzne, niebo, broń, ciągnięcie

Opis wygenerowany automatycznie


Zdj. 3 – 10 cm haubica wz. 14/19 w muzeum w Atenach

Czechosłowacka [haubica](https://pl.wikipedia.org/wiki/Haubica) kalibru 10 cm produkowana w zakładach [Škoda](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Transportation) była ulepszeniem wcześniejszej haubicy [10 cm wz. 14](https://pl.wikipedia.org/wiki/10_cm_haubica_vz._14_%C5%A0koda) produkowanej od 1914 roku dla armii austro-węgierskiej. W latach 1928-1939 była produkowana na licencji także w Polsce. Produkcję haubic w Polsce uruchomiono w 1928 roku w zakładach w [Starachowicach](https://pl.wikipedia.org/wiki/Starachowice), a w 1939 roku także w [Stalowej Woli](https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola) (gdzie haubice składane były z części wyprodukowanych w Starachowicach). W Polsce jej kaliber określano w mm (100 mm), zaś modele opisywano jako: *wz. 1914/1919P* i *wz. 1914/1919A*.

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 100 mm
* Długość lufy - 2400 mm (L/24)
* Donośność - 9 970 m.

**75 mm armata wz. 97 Schneider**



Zdj. 4 – 75 mm armata wz. 97 Schneider w muzeum Hämeenlinna

75 mm francuska [armata polowa](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_polowa) używana była w czasie [I](https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa) i [II wojny światowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa). Często nazywano ją w Polsce armatą Schneider, mimo że nie była skonstruowana w zakładach [*Schneider & Cie*](https://pl.wikipedia.org/wiki/Schneider-Creusot) w [Le Creusot](https://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Creusot). Armata wz. 97 w okresie międzywojennym wchodziła w skład uzbrojenia [Wojska Polskiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP)) pod oznaczeniem 75 mm armata wz. 97.

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 75 mm
* Długość lufy - 2721 mm (L/36)
* Donośność - 11 200 m.

# 75 mm armata wz. 02/26

Obraz zawierający zewnętrzne, niebo, transport, wagon

Opis wygenerowany automatycznie

Zdj. 5 – 75 mm armat wz. 02/26 podczas defilady w 1938 roku

75 mm armata polowa wz. 02/26 (*prawosławna* lub *putiłówka*) była [armatą polową](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armata) z okresu międzywojennego. Powstała w [Polsce](https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska) poprzez modyfikacje [rosyjskich](https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie) [armat wz. 02](https://pl.wikipedia.org/wiki/76_mm_armata_polowa_wz._1902). Głównym celem modyfikacji było przekalibrowanie armat do kalibru 75 mm, aby wykorzystywały one tę samą amunicję, co [armaty wz. 97](https://pl.wikipedia.org/wiki/75_mm_armata_mle_1897). Przeróbki dokonywały Zakłady Starachowickie. Armaty wz. 02/26 w latach 30-tych XX wieku stanowiły podstawowe uzbrojenie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego, a także były wykorzystywane jako uzbrojenie pociągów pancernych oraz plutonów artylerii piechoty.

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 75 mm
* Długość lufy - 2285 mm (L/30,5)
* Donośność - 10 700 m.

# 37 mm armata przeciwpancerna Bofors wz. 36

Obraz zawierający wewnątrz, podłoże, broń, brudne

Opis wygenerowany automatycznie

# *Zdj. 6 - 37 mm armata przeciwpancerna Bofors wz. 36 w Muzeum Śląskim*

S[zwedzka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwecja) [armata przeciwpancerna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armata_przeciwpancerna) z [okresu międzywojennego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_powszechna_(1918%E2%80%931939)), której konstruktorem była firma [Bofors](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bofors). Armata była produkowana w Polsce na podstawie zakupionej [licencji](https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_(prawo)). W 1936 roku przyjęta została na uzbrojenie Wojska Polskiego pod nazwą „armatka 37 mm wz. 36”. Ówcześnie armatka była klasyfikowana jako broń piechoty i kawalerii, a nie artylerii.

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 37 mm
* Długość lufy - 1665 mm (L/45)
* Donośność - 7 100 m.

# 81 mm moździerz piechoty wz. 31



Zdj. 7 – 81 mm moździerz piechoty wz. 31

w muzeum w Zamościu

81 mm moździerz wz. 31 z był używany przez pododdziały piechoty [Wojska Polskie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Polskie_(II_RP))go. [Licencja](https://pl.wikipedia.org/wiki/Licencja_(prawo)) na jego produkcję została zakupiona we [francuskiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja) firmie „Stokes-Brandt”. [Produkcję](https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja) moździerzy w 1934 roku zlecono [fabryce obrabiarek „Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Przemys%C5%82owe_%E2%80%9E1-go_Maja%E2%80%9D_w_Pruszkowie)” w [Pruszkowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszk%C3%B3w). Na uzbrojeniu pododdziałów WP moździerz znajdował się od 1935 roku.

Dane taktyczno-techniczne

* Kaliber - 81 mm
* Długość lufy - 1260 mm (L/15,5)
* Donośność - 3 000 m.

**Działania wojenne mobilizowanych dywizjonów artylerii**

Dywizjony artylerii mobilizowane na wypadek wojny brały udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Poniżej krótkie omówienie działań bojowych we wrześniu 1939 roku prowadzonych przez te jednostki artyleryjskie.

**48. dywizjon artylerii lekkiej** został w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku zmobilizowany przez I dywizjon 31. pal. Dywizjon wyposażony został w armaty kal. 75 mm wz. 97.

Z dniem 30 sierpnia 1939 roku 48. dal wszedł w skład Oddziału Wydzielonego "Wisła", którego dowódcą był ppłk Józef Popek. Po wypełnieniu zadań w rejonie Gogolewa dywizjon został skierowany do dyspozycji dowódcy artylerii [16. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/16_Pomorska_Dywizja_Piechoty) w [Grudziądzu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi%C4%85dz). W godzinach popołudniowych 2 września wspierał pododdziały 65. pp w [ataku](https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak) na miejscowość Nicwałd. 3 września dywizjon wspierał ogniem piechotę broniącą Nicwałd przed atakami niemieckiej 21.DP.

5 września dywizjon po przekroczeniu Wisły dołączył do [27. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/27_Dywizja_Piechoty_(II_RP)). W kolejnych dniach dywizjon wycofywał się w kierunku Gniewkowa i Włocławka wspierając obronę pułków 27. DP. Tocząc ciężkie walki dywizjon przemieszczał się w kierunku Puszczy Kampinoskiej. Do 18 września dywizjon poniósł ciężkie straty sięgające 80% stanu osobowego. 19 września resztki 3. baterii i dowództwa dywizjonu po przeprawieniu się przez Bzurę dotarły do Puszczy Kampinoskiej i tam dostały do niewoli.

**58. dywizjon artylerii lekkiej** został w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku zmobilizowany przez dywizjon ćwiczebny Szkoły Podchorążych Artylerii i wyposażony w armaty kal. 75 mm wz. 97. Znajdował się w składzie [Armii „Pomorze”](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_%E2%80%9EPomorze%E2%80%9D) i został skierowany do [9. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/9_Dywizja_Piechoty_(II_RP)) w rejon [Lubieszewo](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubieszewo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)) – [Pniewo](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pniewo_(powiat_z%C5%82otowski)). 31 sierpnia dywizjon przydzielono do [34. pułku piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/34_Pu%C5%82k_Piechoty_(II_RP)).

1 września w rejonie [Piła](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82a_(miasto)) – Młyn dywizjon wspierał walki obronne pułków 9. DP. 2 września pod Klonowem walczył z niemieckimi czołgami, a następnie został wycofany w rejon [Błądzimia](https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85dzim). Dołączył do zgrupowania dowódcy [artylerii dywizyjnej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_dywizyjna) płk. Alikowa, z którą to artylerią przebił się w okolice [Grudziądza](https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi%C4%85dz). 3 września po zmasowanym ataku lotnictwa niemieckiego oddziały i pododdziały 9. DP poszły w rozsypkę, a żołnierze dostali się do niewoli.

**68. dywizjon artylerii lekkiej** został w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku zmobilizowany przez III dywizjon 31. pal. Dywizjon wyposażony został w haubice kal. 100 mm wz. 1914/1919P.

31 sierpnia dywizjon wszedł w skład Oddziału Wydzielonego "Toruń" pod dowództwem płk. dypl. Aleksandra Myszkowskiego. 1 września 1939 roku dywizjon znajdował się w rejonie Dąbrówki Chełmińskiej, gdzie był atakowany przez lotnictwo niemieckie. W trakcie przemarszów przez Łysomice, Rudak i Stawki dywizjon zwalczał różne cele w ugrupowaniu przeciwnika, zaś od 7 września wspierał walki 208. pp, wchodzącego w skład 27. DP. W codziennych walkach dotarł 13 września do Gostynina, gdzie wspierał walczące pułki 27. DP. W dalszych działaniach bojowych dywizjon ponosił coraz większe straty. Po ciężkich walkach w rejonie Bzury 19 września dywizjon po zniszczeniu ostatnich haubic próbował przedrzeć się do Warszawy, jednakże większość żołnierzy dostała się do niemieckiej niewoli.

**78. dywizjon artylerii lekkiej** został w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku zmobilizowany przez I dywizjon szkolny Szkoły Podchorążych Artylerii. Dywizjon wyposażony został w haubice kal. 100 mm wz. 1914/1919P.

Po mobilizacji 78. dal został przewieziony transportem kolejowym w rejon działania [Armii "Modlin"](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_%E2%80%9EModlin%E2%80%9D) i przydzielony do broniącej pozycji mławskiej 20. Dywizji Piechoty. Od 1 do 3 września 1939 roku wspierał głównie 79. pułk piechoty broniący pozycji pod Rzęgnowem prowadząc ostrzał atakujących oddziałów niemieckich 1. i 12. Dywizji Piechoty. Od 4 września po przełamaniu przez przeciwnika pozycji obronnych Mazowieckiej Brygady Kawalerii i 79. pp oraz obejściu skrzydła 20. DP wycofano dywizję, a w jej składzie 78. dal w kierunku przedmościa płockiego i wyszogrodzkiego. Od 6 września dywizjon przez Puszczę Kampinoską dotarł przez Modlin do rejonu Jabłonna - Legionowo. Następnie wspierał piechotę 20. DP w walkach o utrzymanie linii Narwi. W dniach 13 i 14 września po walkach nad Narwią w składzie artylerii dywizyjnej 20. DP odmaszerował do Warszawy i wspierał oddziały piechoty w walkach na odcinku Warszawa-Wschód. Dywizjon złożył broń wraz kapitulacją garnizonu Warszawa 28 września 1939 roku.

**4. dywizjon artylerii ciężkiej** został w sierpniu 1939 roku sformowany przez 8. pac z przeznaczeniem dla [4. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizja_Piechoty_(II_RP)). W jego skład weszły dwie baterie i pluton taborowy nr 4. Pierwsza bateria była uzbrojona w trzy [105 mm armaty wz. 29](https://pl.wikipedia.org/wiki/105_mm_armata_wz._29_Schneider), natomiast druga bateria w trzy [155 mm haubice wz. 17](https://pl.wikipedia.org/wiki/155_mm_haubica_mle_1917_Schneider).

Po sformowaniu dywizjon odmaszerował do rejonu koncentracji 4. DP. 3 września zgrupowanie 4. i 16. pal oraz 4. dac wsparło piechotę 4. DP w rejonie Radzynia Chełmińskiego. W nocy z 3 na 4 września dywizja wycofywała się na [Toruń](https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84) i [Włocławek](https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82oc%C5%82awek).

8 września o świcie artyleria dywizyjna zajęła lasy w rejonie [Brześć Kujawski](https://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87_Kujawski) – [Kruszyn](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszyn). Tu rozpoczęto przygotowania do [walki nad Bzurą](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Bzur%C4%85). Dywizjon rano 10 września zajął stanowiska w rejonie [Żychlin](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBychlin) – [Kutno](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutno). Następnie dywizjon wspólnie z II dywizjonem 4. pal [maszerował](https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsz_(wojsko)) w kolumnie bocznej w ugrupowaniu 14. pułku piechoty w kierunku na Bedlno-Walewice. Wieczorem skutecznie wsparł walkę o Rulice i Walewice.

Wobec zmiany planów operacyjnych 4. DP wycofała się na północny brzeg Bzury, a rano 11 września wzięła udział w zwrocie zaczepnym. Działania oddziałów dywizji wspierał 4. dac w rejonie jeziora Okręt. Kolejne dwa dni to okres uciążliwych walk. 17 września nastąpiły zmasowane ataki niemieckiego lotnictwa i artylerii oraz koncentryczne uderzenia czołgów. 4. dywizjon został rozbity. Ciężko ranny został dowódca dywizjonu major Stefan Stachowski.

**15. dywizjon artylerii ciężkiej** został [sformowany](https://pl.wikipedia.org/wiki/Formowanie_jednostki) w dniach 24–25 sierpnia 1939 roku, w [Toruniu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84), przez [8. pułk artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej_(II_RP)) z przeznaczeniem dla [15. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/15_Wielkopolska_Dywizja_Piechoty). W jego skład weszły dwie baterie. W pierwszej baterii znajdowały się trzy [105 mm armaty wz. 29](https://pl.wikipedia.org/wiki/105_mm_armata_wz._29_Schneider), natomiast w drugiej baterii trzy [155 mm haubice wz. 17](https://pl.wikipedia.org/wiki/155_mm_haubica_mle_1917_Schneider).

1 września 15. dac znajdował się w [ugrupowaniu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ugrupowanie_bojowe) 15. DP na przyczółku bydgoskim. W czasie przegrupowania armii razem z dywizją odszedł na linię [Solec Kujawski](https://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_Kujawski) – [Jezioro Jezuickie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro_Jezuickie) – [Łabiszyn](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81abiszyn). Pozostawał tam bez styczności z nieprzyjacielem do 5 września. W następnych dniach dywizja cofała się przez [Gniewkowo](https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniewkowo) – [Osięciny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Osi%C4%99ciny) – [Krukowo](https://pl.wikipedia.org/wiki/Krukowo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)) do rejonu [Lubraniec](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubraniec) – [Brześć Kujawski](https://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87_Kujawski). Osiągnęła go 9 września rano. Wieczorem dalej maszerowała na linię jezior Borzymowskie–Szczytnowskie, a 11 września przegrupowała się ku północy obsadzając przesmyk w rejonie [Szczytna](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczytno_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)) i [Śmiłowic](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ami%C5%82owice_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)). W ugrupowaniu marszowym dywizji maszerował również 15. dac. 12 września wspierał walkę piechoty z niemiecką [208. DP](https://pl.wikipedia.org/wiki/208_Dywizja_Piechoty_(III_Rzesza)). Współdziałając z I dywizjonem 15. pal, walczył na kierunku działania [61. pułku piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/61_Pu%C5%82k_Piechoty_(II_RP)). W następnym dniu skierowano 15. DP na pomoc OW [5. DP](https://pl.wikipedia.org/wiki/5_Dywizja_Piechoty_(II_RP)), który prowadził ciężkie walki pod [Płockiem](https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ock). 14 września dywizjon wspierał natarcie [59. pp](https://pl.wikipedia.org/wiki/59_Pu%C5%82k_Piechoty_Wielkopolskiej) na [Dobrzyków](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrzyk%C3%B3w). Walka trwała całą noc i obie strony poniosły ciężkie straty. Dywizja otrzymała rozkaz przerwania walki i przejścia do rejonu [Budy Stare](https://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Budy_(powiat_sochaczewski)) nad [Bzurą](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bzura). 16 września zajęła [Brochów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Broch%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie)). Tu na 15. DP uderzyła niemiecka [4. DPanc](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizja_Pancerna_(III_Rzesza)). 15. dac utracił wówczas część sprzętu i poniósł bardzo duże straty. 17 września pod Brochowem poległ dowódca 1. baterii kapitan Stanisław Braziewicz. Część żołnierzy przez [Puszczę Kampinoską](https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszcza_Kampinoska) przeszła do Warszawy i wzięła udział w jej obronie.

**88. dywizjon artylerii ciężkiej** został [sformowany](https://pl.wikipedia.org/wiki/Formowanie_jednostki) w dniach 24 i 25 sierpnia 1939 roku przez [8. pułk artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej_(II_RP)) z Torunia.

28 sierpnia dywizjon przyjechał do Ciechanowa, gdzie wszedł w skład [Armii „Modlin”](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_%E2%80%9EModlin%E2%80%9D). Następnie zajął pozycję bojową na południe od miejscowości: [Dzierzgowo](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzierzgowo) i [Szumsk](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szumsk). Dywizjon miał wesprzeć ogniem obronę 20. Dywizji Piechoty na linii umocnień w rejonie Mławy. Atakowana dywizja dawała opór niemieckim jednostkom pancernym do 3 września. W tym czasie dywizjon wspierał ogniem piechotę, zadając przeciwnikowi duże straty. Jednakże straty i wyrwy w polskim systemie obronnym zmusiły dywizję do wycofania się. 88. dac, będąc na SO w [Szulmierzy](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szulmierz), przeszedł w podporządkowanie 8. DP. W nocy z 3 na 4 września wybuchła w dywizji [panika](https://pl.wikipedia.org/wiki/Panika). 2. bateria utraciła swoje działa, zaś pozostałe baterie przeszły do Modlina. Twierdzę osiągnęły 6 września. Z Modlina dywizjon skierowano do odtworzonej 20. DP. Do 9 września wspierał jej walkę w rejonie Struga-[Zielonka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielonka_(powiat_wo%C5%82omi%C5%84ski)). 14 września dywizjon w składzie dywizji przeszedł do Warszawy. Zajął stanowiska na Pradze. Wszedł w skład grupy ogólnego działania i walczył do dnia kapitulacji stolicy.

**Toruńscy artylerzyści**

Komendantami Centrum, szkól artyleryjskich, dowódcami grupy i pułków artylerii byli wybitni polscy artylerzyści. Parę zdań o szlaku bojowym tych oficerów we wrześniu 1939 roku.

**Generał brygady Florian Grabczyński**

Obraz zawierający osoba, pozujący

Opis wygenerowany automatycznieFlorian Grabczyński urodził się 23 lutego 1892 roku w Szakoliszkach pod Dyneburgiem. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Artylerii w Kijowie, pełnił służbę w [Armii Imperium Rosyjskiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Imperium_Rosyjskiego), a następnie służył w [5. Dywizji Strzelców Polskich](https://pl.wikipedia.org/wiki/5_Dywizja_Strzelc%C3%B3w_Polskich_(WP_na_Wschodzie)) na Syberii.

Po powrocie do kraju służył w [16. pułku artylerii polowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/16_Pomorski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w Grudziądzu. W 1924 roku był dowódcą 8. Dywizjonu Szkolnego Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim. Dowodził dywizjonami artylerii oraz pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 29. pułku artylerii lekkiej w Grodnie. W 1936 roku został dowódcą [8. pułku artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej_(II_RP)) w Toruniu. 28 sierpnia 1939 roku zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym objął obowiązki dowódcy [61. pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/61_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej_(II_RP)), wchodzącego w skład 41. rezerwowej Dywizji Piechoty. W jej składzie walczył pod Różanem, a następnie w obronie Warszawy. W latach 1939–1945 przebywał w niemieckiej niewoli, w tym w [Oflagu VII A Murnau](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII_A_Murnau).

Zdj. 8 – mjr Florian Grabczyński,

zastępca dowódcy 29. pal

Po wyzwoleniu został przyjęty do Wojska Polskiego i mianowany dowódcą artylerii [18. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/18_Dywizja_Piechoty_(LWP)), zaś w 1946 roku został dowódcą artylerii [Poznańskiego Okręgu Wojskowego](https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Okr%C4%99g_Wojskowy). W następnych latach zajmował wysokie stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, a w czerwcu 1951 roku został komendantem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zmarł 4 kwietnia 1963 roku w Warszawie.

**Generał brygady Otton Krzisch**

Otton Krzisch urodził się [26 września](https://pl.wikipedia.org/wiki/26_wrze%C5%9Bnia) [1886](https://pl.wikipedia.org/wiki/1886) w Pruszanku, w [pow. lwowskim](https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lwowski_(Galicja)). Po ukończeniu gimnazjum i [Korpusu Kadetów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_kadet%C3%B3w) w [Wiedniu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84) od jesieni 1906 roku służył w jednostkach artylerii [cesarsko-królewskiej armii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Austro-W%C4%99gier).

W odrodzonym Wojsku Polskim dowodził dywizjonami i pułkami artylerii. 18 listopada 1935 roku mianowany został dowódcą [9. Grupy Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/9_Grupa_Artylerii) w [garnizonie Brześć](https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnizon_Brze%C5%9B%C4%87). Zaś od czerwca 1937 roku do 24 sierpnia 1939 roku był komendantem [Centrum Wyszkolenia Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP)) w [Toruniu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84). W [kampanii wrześniowej 1939](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa) roku dowodził artylerią [Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”](https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielna_Grupa_Operacyjna_%E2%80%9ENarew%E2%80%9D).

Po przedostaniu się do Francji był szefem artylerii w sztabie Naczelnego Wodza. Od lipca 1940 roku w Wielkiej Brytanii zajmował m.in. stanowiska dowódców artylerii brygad (3. i Szkolnej), a następnie Komendanta Centrum Wyszkolenia Artylerii.

Po demobilizacji osiedlił się w [Stanach Zjednoczonych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone), gdzie zmarł 30 maja 1963 roku.

# Generał brygady Stanisław Miller

# Obraz zawierający mundur wojskowy, osoba, mężczyzna, odzież Opis wygenerowany automatycznieStanisław Miller urodził się [6 listopada](https://pl.wikipedia.org/wiki/6_listopada) [1881](https://pl.wikipedia.org/wiki/1881) w [Chrzanowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzan%C3%B3w). Po maturze w prestiżowej Wyższej Szkole Realnej w Hranicach został słuchaczem Akademii Wojskowo-Technicznej w Wiedniu. W latach 1903–1918 pełnił służbę w [cesarsko-królewskiej armii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Austro-W%C4%99gier) dowodząc [baterią](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bateria_(wojsko)) i [dywizjonem](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywizjon) artylerii oraz pełniąc służbę w [sztabie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztab) austriackiej 5. Brygady Artylerii. Od 1918 roku służył w Wojsku Polskim dowodząc w 1919 roku dywizjonem i pułkiem artylerii oraz artyleriami grup i dywizji piechoty. W 1920 roku dowodził 3. pułkiem artylerii polowej Legionów, a następnie 3. Brygadą Artylerii. W kolejnych latach pełnił służbę na wysokich stanowiskach w artylerii i Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od 1 października 1935 do 1 lipca 1937 roku był komendantem [Centrum Wyszkolenia Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP)) w [Toruniu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84). W [kampanii wrześniowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa) pełnił funkcję naczelnego dowódcy artylerii w [Kwaterze Naczelnego Wodza](https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelne_Dow%C3%B3dztwo_Wojska_Polskiego_(1939)).

Zdj. 9 – generał Stanisław Miller

# Przez Rumuni[ę](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia) i Turcję dotarł do Palestyny. Od marca 1941 roku do sierpnia 1947 roku przebywał w Ośrodku Zapasowym [Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich](https://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielna_Brygada_Strzelc%C3%B3w_Karpackich), a następnie w tzw. 2 grupie na [Bliskim Wschodzie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d). Zmarł [10 lutego](https://pl.wikipedia.org/wiki/10_lutego) [1963](https://pl.wikipedia.org/wiki/1963) roku w [Londynie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn).

**Generał brygady Roman Odzierzyński**

Obraz zawierający tekst, osoba, stare, mundur wojskowy

Opis wygenerowany automatycznieRoman Władysław Odzierzyński urodził się [28 lutego](https://pl.wikipedia.org/wiki/28_lutego) [1892](https://pl.wikipedia.org/wiki/1892) roku we [Lwowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w). Ukończył gimnazjum oraz studia na [Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Franciszka Józefa we Lwowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa_Uniwersytetu_Lwowskiego).

Zdj. 10 – gen. Roman Odzierzyński

Wcielony 1 października 1910 roku do [armii austro-węgierskiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Austro-W%C4%99gier), ukończył Oficerską Szkołę Artylerii dla [jednorocznych ochotników](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednoroczny_ochotnik). 2 sierpnia 1914 został powołany do [11. pułku haubic polowych](https://pl.wikipedia.org/wiki/11_Pu%C5%82k_Haubic_Polowych_Austro-W%C4%99gier). Całą I wojnę światową przebył, pełniąc funkcje oficera ogniowego i dowódcy baterii w 11. pułku haubic polowych, a później w 111. pułku artylerii polowej.

Od 1 listopada 1918 roku służył w Wojsku Polskim. Dowodził baterią artylerii w [obronie Lwowa](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_o_Lw%C3%B3w_(1918%E2%80%931919)). Podczas [wojny polsko-rosyjskiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka) dowodził dywizjonem w [3. pułku artylerii polowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/3_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej_Legion%C3%B3w), Szkołą Podoficerską nr 5, dywizjonami w 17. i [14. pułku artylerii polowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Wielkopolski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) oraz [17. dywizjonem artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/17_Dywizjon_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej). W następnych latach był zastępcą dowódcy pułku oraz dowodził pułkiem artylerii. 19 czerwca 1933 roku został komendantem [Szkoły Strzelań Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP)) w Toruniu, zaś 14 listopada 1935 roku objął dowodzenie 11. Grupą Artylerii Przeciwlotniczej.

Po wrześniu 1939 roku przedostał się do [Francji](https://pl.wikipedia.org/wiki/III_Republika_Francuska), gdzie objął dowodzenie artylerią [4. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizja_Piechoty_(WP_we_Francji)), a po zlikwidowaniu etatu dowódcy artylerii dywizji został mianowany dowódcą [4. pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej_(WP_we_Francji)). Po ewakuacji do [Wielkiej Brytanii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania) od sierpnia 1940 roku dowodził artylerią [4. Brygady Kadrowej Strzelców](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Brygada_Kadrowa_Strzelc%C3%B3w). Od września 1942 roku był dowódcą Zgrupowania Artylerii [Armii Polskiej na Wschodzie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Polska_na_Wschodzie), zaś od lipcu 1943 roku dowodził artylerią [2. Korpusu Polskiego](https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Korpus_Polski_(PSZ)). Po wojnie wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie zajmował wysokie stanowiska w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Zmarł 9 lipca 19975 roku w Londynie.

# Pułkownik Andrzej Ludwik Czerwiński

# Andrzej Ludwik Czerwiński urodził się [11 lutego](https://pl.wikipedia.org/wiki/11_lutego) [1895](https://pl.wikipedia.org/wiki/1895) roku w [Glichowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Glich%C3%B3w). Od 1914 roku brał udział w I wojnie światowej, był również żołnierzem Legionów Polskich.

# Służył w [28. pułku artylerii polowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/28_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w Zajezierzu. Z dniem 1 stycznia 1935 roku został przeniesiony na stanowisko zastępcy dowódcy [11. pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/11_Karpacki_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w Stanisławowie, a 19 lutego 1938 roku został dowódcą [4. Kujawskiego pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Kujawski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w Inowrocławiu.

# 24 sierpnia 1939 roku, w czasie [mobilizacji](https://pl.wikipedia.org/wiki/Mobilizacja) alarmowej, został wyznaczony na stanowisko dowódcy artylerii dywizyjnej [4. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Dywizja_Piechoty_(II_RP)). Po [kampanii wrześniowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa) dostał się do niemieckiej niewoli. Był więziony między innymi w oflagach II E [Neubrandenburg](https://pl.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg) i [VI B Dössel](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_VI_B_D%C3%B6ssel). Zmarł 22 marca 1953 roku w Warszawie.

**Pułkownik Zygmunt Karasiński**

Obraz zawierający tekst, mężczyzna, osoba, czarny

Opis wygenerowany automatycznieZygmunt Kazimierz Karasiński urodził się [2 marca](https://pl.wikipedia.org/wiki/2_marca) [1892](https://pl.wikipedia.org/wiki/1892) roku w [Leżajsku](https://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BCajsk). Studiował prawo na [Uniwersytecie Jagiellońskim](https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski) oraz na Wydziale Leśnictwa w Wyższej Szkole Uprawy Ziemi w [Wiedniu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84).

Pod koniec lipca 1914 roku został wcielony do [armii austriackiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Austro-W%C4%99gier) i przydzielony do [7. pułku artylerii górskiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/7_Pu%C5%82k_Artylerii_G%C3%B3rskiej_(austro-w%C4%99gierski)). Podczas wojny o Polskie Kresy walczy jako dowódca baterii. W latach 1923 do 1926 dowodził I i II dywizjonami w 1. pułku artylerii górskiej. Od stycznia 1931 roku do kwietnia 1934 roku był zastępcą dowódcy [19. pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/19_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w Nowej Wilejce. Z dniem 7 maja 1936 roku objął funkcję dowódcy [31. pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/31_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej), stacjonującego w garnizonie [Toruń](https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84). W dniu 30 sierpnia 1939 roku objął stanowisko dowódcy [artylerii dywizyjnej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_dywizyjna) w [14. Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/14_Wielkopolska_Dywizja_Piechoty). Z dywizją tą walczył w [kampanii wrześniowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa). Brał udział w [bitwie nad Bzurą](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Bzur%C4%85), podczas której dostał się do niemieckiej niewoli. W oflagach [IV A Hohnstein](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_IV_A_Hohnstein) i [II C Woldenberg](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_II_C_Woldenberg) przebywał do dnia 3 maja 1945 roku. Zmarł 7 kwietnia 1972 roku w [Krakowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w).

Zdj. 11 – ppłk Zygmunt Karasiński jako dowódca 6. dak w Stanisławowie

**Pułkownik Józef Korycki**

Obraz zawierający tekst, osoba

Opis wygenerowany automatycznieJózef Korycki urodził się 6 stycznia 1885 roku w Studziance. Po ukończeniu Aleksandrowskiej Szkoły Wojskowej w [Moskwie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa) służył w jednostkach armii rosyjskiej. Podczas I wojny światowej dowodził baterią artylerii.

Zdj. 12 – płk Józef Korycki jako dca 16. pal

W Wojsku Polskim dowodził dywizjonem artylerii ciężkiej, a pod koniec 1921 roku został mianowany zastępcą dowódcy [5. pułku artylerii ciężkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/5_Pu%C5%82k_Artylerii_Ci%C4%99%C5%BCkiej). W grudniu 1922 roku został mianowany komendantem Szkoły Młodszych Oficerów Artylerii, a od grudnia 1925 roku pełnił obowiązki dowódcy [16. pułku artylerii polowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/16_Pomorski_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej). W grudniu 1929 roku otrzymał nominację na dowódcę [8. Grupy Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Grupa_Artylerii) w Toruniu. W [kampanii wrześniowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa) dowodził artylerią [armii „Pomorze”](https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_%E2%80%9EPomorze%E2%80%9D). 21 września 1939 roku po [bitwie nad Bzurą](https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_Bzur%C4%85) trafił do niewoli niemieckiej. Przebywał kolejno w [Oflagu XI A Osterode](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_XI_A_Osterode), [Oflagu IV B Königstein](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_IV_B_K%C3%B6nigstein) i [Oflagu VII A Murnau](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII_A_Murnau). Zmarł 26 maja 1954 roku.

**Pułkownik Adam Sawczyński**

Obraz zawierający tekst, osoba, mężczyzna, stare

Opis wygenerowany automatycznieAdam Tymoteusz Sawczyński urodził się [22 sierpnia](https://pl.wikipedia.org/wiki/22_sierpnia) [1892](https://pl.wikipedia.org/wiki/1892) roku we [Lwowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w). Ukończył Uniwersytet Lwowski. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii austriackiej. Od listopada 1918 roku służył w Wojsku Polskim, zaś w wojnie polsko-rosyjskiej walczył w 12. pułku artylerii polowej. Od 1 marca 1924 roku był dowódcą I dywizjonu 12. pułku artylerii polowej w [Złoczowie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ocz%C3%B3w). W 1928 roku został przeniesiony do [Centrum Wyszkolenia Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP)) w Toruniu i wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. baterii szkolnej. W następnym roku został dowódcą dywizjonu szkolnego w Szkole Podchorążych Artylerii. Od 1 września 1931 roku dowodził [2. dywizjonem artylerii konnej](https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Dywizjon_Artylerii_Konnej) w [Dubnie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dubno_(miasto)). 4 lipca 1935 roku został dowódcą [18. pułku artylerii lekkiej](https://pl.wikipedia.org/wiki/18_Pu%C5%82k_Artylerii_Lekkiej) w Ostrowi Mazowieckiej. Od 1936 do 1939 roku pełnił służbę na stanowisku komendanta [Szkoły Podchorążych Artylerii](https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Podchor%C4%85%C5%BCych_Artylerii) w Toruniu. W czasie [kampanii wrześniowej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa) 1939 roku był dowódcą artylerii dywizyjnej [41. rezerwowej Dywizji Piechoty](https://pl.wikipedia.org/wiki/41_Dywizja_Piechoty_(II_RP)). Następnie przebywał w niewoli niemieckiej w obozie w [Woldenbergu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_II_C_Woldenberg). Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł 19 marca 1975 roku.

Zdj. 13 – ppłk Adam Sawczyński jako dowódca 2. dak w Dubnie

**Zakończenie**

Kończąc, trzeba powiedzieć, że Centrum Wyszkolenia Artylerii, a wcześniej Obóz Szkolny Artylerii, w okresie prowadzenia działalności wyszkoliły setki oficerów artylerii, którzy zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii. Dowodzone przez tych ludzi związki, oddziały i pododdziały artylerii dzielnie walczyły broniąc Polski we wrześniu 1939 roku. W walkach tych zarówno dowódcy, jak i dowodzone przez nich oddziały dokonały wielu bohaterskich czynów. Dlatego należy przypominać ich sylwetki, ich działalność, ich czyny, aby pamięć o dzielnych żołnierzach-artylerzystach i dowodzonych przez nich jednostkach nie zaginęła.

Bibliografia:

Giętkowski Mirosław: Taktyczno-techniczne zasady działania artylerii Wojska Polskiego 1918-1939. Bydgoszcz, 2017.

Giętkowski Mirosław, Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar: Twierdza Toruń. Łysomice 2004.

Łoś Roman: Artyleria Polska 1914 – 1939. Warszawa 1991.

Praca zbiorowa: Artyleria polska. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Toruń 2007.

Praca zbiorowa: Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864 – 1939. Warszawa 1990.

Zarzycki Piotr: 8 pułk artylerii ciężkiej. Pruszków 2013.

Zarzycki Piotr: 31 pułk artylerii lekkiej. Pruszków 1996.

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizjon_Pomiarów_Artylerii>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Grupa_Artylerii>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pułk_Artylerii_Ciężkiej_(II_RP)>

Internet - [https://pl.wikipedia.org/wiki/10\_cm\_haubica\_vz.\_14/19\_Škoda](https://pl.wikipedia.org/wiki/10_cm_haubica_vz._14/19_%C5%A0koda)

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/31_Pułk_Artylerii_Lekkiej>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/37_mm_armata_przeciwpancerna_Bofors>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/48_Dywizjon_Artylerii_Lekkiej>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/58_Dywizjon_Artylerii_Lekkiej>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/68_Dywizjon_Artylerii_Lekkiej>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/75_mm_armata_mle_1897>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/75_mm_armata_wz._1902/26>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/78_Dywizjon_Artylerii_Lekkiej>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/81_mm_moździerz_piechoty_wz._31>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/105_mm_armata_wz._29_Schneider>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/155_mm_haubica_mle_1917_Schneider>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Sawczyński>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Czerwiński_(żołnierz)>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyleria_w_II_Rzeczypospolitej>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_Wyszkolenia_Artylerii_(II_RP)>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Grabczyński>

Internet - [https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnizon\_Toruń](https://pl.wikipedia.org/wiki/Garnizon_Toru%C5%84)

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Korycki>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Otton_Krzisch>

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Odzierzyński>

Internet - [https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław\_Miller\_(generał)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Miller_(genera%C5%82))

Internet - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Karasiński_(oficer)>

Internet - <http://toruntour.pl/5102/torun-miedzywojenny>

Zdjęcia umieszczone w artykule:

Zdjęcie 1 - 155 mm haubica wz. 17 Schneider - <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/155mm_m1917_Schneider_Hameenlinna_1.jpg>

Zdjęcie 2 - 105 mm armata wz. 29 Schneider - <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Schneider_105mm_starachowice_front1.jpg>

Zdjęcie 3 - 10 cm haubica wz. 14/19 - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:War_Museum_Athens_-_Skoda_VZ_14_field_howitzer_-_6760.jpg>

Zdjęcie 4 - 75 mm armata polowa wz. 97 - <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Model1897_75mm_gun_1.jpg>

Zdjęcie 5 - 75 mm armat wz. 02/26 -

<http://derela.pl/75mm_wz02-26_1938_NAC.jpg>

Zdjęcie 6 - 37 mm armata przeciwpancerna Bofors wz. 36 - <https://muzeumslaskie.pl/pl/work/armata-bofors-37-mm-wz-36/>

Zdjęcie 7 - 81 mm moździerz piechoty wz. 31 - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:81_mm_mozdzierz_wz._31_Zamosc_01.jpg>

Zdjęcie 8 - generał brygady Florian Grabczyński - <https://docplayer.pl/9669968-Gen-bryg-inz-florian-grabczynski-komendant-wat-w-latach-1949-1951.html>

Zdjęcie 9 - generał brygady Stanisław Miller - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gen._bryg._Stanisław_Miller.jpg>

Zdjęcie 10 - generał brygady Roman Odzierzyński - [https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Roman\_Odzierzyński.JPG](https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Roman_Odzierzy%C5%84ski.JPG)

Zdjęcie 11 - płk Zygmunt Karasiński - <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Zygmunt_Karasiński_płk_kawaler_VM.jpg>

Zdjęcie 12 - płk Józef Korycki - <https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Józef_Korycki_(-1929).jpg>

Zdjęcie 13 - płk Adam Sawczyński - <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Adam_Sawczyński.jpg>