**11 sierpnia 1892 roku** – Władysław Albert Anders przychodzi na świat.

W miejscowości Błonie – dziś to część miasta Krośniewice, niedaleko Kutna w województwie łódzkim w Polsce. W czasach narodzin Władysława miejscowość znajdowała się w Imperium Rosyjskim.

Rodzice: Albert Anders i Elżbieta Anders z domu Tauchert. Albert pracował jako zarządca ziemi i majątku, Elżbieta zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Byli wyznania ewangelisko-augsburskiego. Wcześniej rodzice Władysława często zmieniali miejsce zamieszkania wraz ze zmianą miejsca pracy Alberta. Przed 1890 rokiem przyjechali do Błonia, gdzie Albert dostał pracę jako zarządca majątku lokalnego właściciela ziemskiego Konstantego Rembielińskiego. Pasją Alberta było hodowanie koni, stąd wszystkie jego dzieci odziedziczyły pasję do jeździectwa.

Rodzeństwo: starsza siostra Joanna, oraz trzech młodszych braci: Karol, Jerzy i Tadeusz. Wszyscy bracia wybrali kariery wojskowe, wszyscy byli żołnierzami 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, a po drugiej wojnie światowej wszyscy znaleźli się na emigracji w Wielkiej Brytanii, skąd później Jerzy przeprowadził się do Kanady, a Tadeusz do Nowego Jorku.

**1903** – Albert Anders traci pracę w Błoniu. Rodzina przenosi się do miasta Taurogi, które leży w dzisiejszej Litwie.

**Przed 1910** – Władysław uczy się w siedmioklasowej szkole w Warszawie.

**1910** – Władysław zgłasza się do Armii Imperium Rosyjskiego jako tzw. dobrowolny ochotnik, w ten sposób odbywa obowiązkową służbę wojskową. Dzięki temu służba trwa tylko jeden rok (zamiast 6). W czasie służby uczy się w szkole wojskowej, kończy służbę w stoniu chorążego.

**1911-1914** – Władysław studiuje mechanikę na politechnice w Rydze (dzisiejsza Łotwa, wtedy część Imperium Rosyjskiego).

**1914** – wybuch pierwszej wojny światowej. Władysław zostaje powołany do armii rosyjskiej. Szybko awansuje – w 1916 już jest porucznikiem. W czasie wojny otrzymał wiele nagród za bohaterstwo. Był trzy razy ranny.

**marzec 1917** – w Rosji po rewolucji i obaleniu cara armia rosyjska w dotychczasowej formie przestaje istnieć. Władysław walczy w Rumunii, skąd zostaje zwolniony do domu. Bolszewicy – nowa władza w Rosji – tworzą nową armię, odtąd zwaną Armią Czerwoną.

**wrzesień 1917** – Władysław w stopniu kapitana (rotmistrza) wstępuje do 1 Korpusu Polskiego – jednostki wojskowej dla Polaków w Rosji – dowodzonego przez gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

**maj 1918** – rozwiązanie korpusu przez wojska niemieckie. Wszyscy żołnierze zostają zwolnieni do domu.

**11 listopada 1918** – Polska odzyskuje niepodległość. Zaczyna się formowanie Wojska Polskiego.

**1919** – wraz ze swoim byłym dowódcą gen. Dowbor Muśnickim Władysław przenosi się do Poznania, gdzie bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim. W stopniu podpułkownika zostaje dowódcą pułku ułanów (wojska konne).

**1919-1920** – Pułk Władysława Andersa bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej (polsko-rosyjska wojna o granice), gdzie Władysław jako dowódca dostaje liczne nagrody za bohaterstwo na polu walki.

**październik 1921** – Władysław zaczyna studia w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu we Francji. Była to najważniejsza szkoła wojskowa we Francji, ucząca oficerów różnych armii sztuki wojennej, jej sława i prestiż były znane w Europie.

**1922** – Bolszewicy w Rosji i zdobytych krajach zakładają nowe państwo – ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, największe państwo świata.

**1924** – po powrocie do Polski pracuje w dowództwie wojsk kawaleryjskich (armii konnej) pod rozkazami gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

**15 sierpnia 1925** – awans na pułkownika

**1926** – Władysław jest komendantem wojskowym dla miasta Warszawy

**październik 1926** – pułkownik Anders zostaje dowódcą 2. Samodzielnej Brygady Kawalerii. Był nim aż do 1937 roku. Przeciętnie brygada kawalerii liczyła ok. 5 tysięcy żołnierzy

**1932** – pułkownik Anders przewodził wojskowej drużynie jeździeckiej podczas zawodów o Puchar Narodów w Nicei we Francji. Z zawodów przywiózł cztery pierwsze nagrody.

Jak wspomina generał Zygmunt Bohusz-Szyszko, *uprawiając od najmłodszych lat jazdę konną, Anders nie tylko sam dobrze jeździł, lecz również umiał wychować młode pokolenie kawalerzystów, przekazując im swoje doświadczenia, rozbudzając w nich zamiłowanie dla sportu jeździeckiego.*

**1934** – awans na generała brygady

**1937** – generał Anders zostaje dowódcą Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii i dowódcą wojska w mieście Baranowicze (dziś na Białorusi, wtedy w Polsce)

**1 września 1939** – Niemcy napadają na Polskę. Zaczyna się druga wojna światowa.

**wrzesień 1939** – brygada gen. Andersa walczy z Niemcami na północ od Warszawy i w okolicach samego miasta. Następnie zostaje przeniesiona w okolice Lublina, a potem Tomaszowa Lubelskiego.

**17 września 1939** – na wschodnie tereny Polski wkracza Armia Czerwona, czyli wojsko ZSRR. Gen. Anders z resztą swoich oddziałów próbuje przedostać się na Węgry, gdzie jak liczył, będą powstawały nowe oddziały Wojska Polskiego.

**27 września 1939** – podczas walki z Rosjanami zostaje ranny i aby nie utrudniać marszu, rozdziela się ze swoimi żołnierzami.

**30 września 1939** – zostaje aresztowany i trafia do niewoli rosyjskiej

**październik 1939 – luty 1940** – Władysław Anders jest przetrzymywany w więzieniu we Lwowie

**marzec 1940 – sierpień 1941** – Władysław Anders jest więziony w Moskwie, w centralnym więzieniu na Łubiance. W czasie więzienia wielokrotnie przesłuchiwany i namawiany, jako były oficer armii rosyjskiej, do wstąpienia do Armii Czerwonej. Anders konsekwentnie odmawiał. Gen. Anders spędził w więzieniu 22 miesiące.

**jesień 1939 – lato 1941** – z terenów przedwojennej wschodniej Polski zajętych przez ZSRR oddziały policyjne i wojskowe wywiozły w różne części tego największego kraju na świecie ok. 1.5 miliona obywateli polskich, część na Syberię, część na Daleki Wschód, część do Arktyki. Ludzie ci byli zmuszeni pracować w obozach (łagrach) w bardzo trudnych warunkach i wielu z nich tam zmarło. 21 tysięcy polskich oficerów wojskowych zamordowano w Katyniu na wiosnę 1940 roku, jednak świat usłyszał o tym dopiero trzy lata później. Nigdy nie dowiemy się, ilu dokładnie Polaków wywieziono do ZSRR i ile z nich zginęło, bo dokumentacja prowadzona przez Rosjan była bardzo niedokładna, a czasami nie prowadzono jej wcale.

**czerwiec 1941** – atak Niemiec na ZSRR. Wojska niemieckie posuwają się bardzo szybko, Armia Czerwona zalicza serię porażek i w ciągu kilku miesięcy Niemcy podchodzą pod Moskwę. Rosyjski dyktator Józef Stalin jest zmuszony szukać nowych wojsk na wojnę z Niemcami.

**lipiec 1941** – po upadku państwa polskiego w 1939 roku polskie władze państwowe przeniosły się najpierw do Francji a potem do Londynu. W lipcu 1941 roku odbyły się rozmowy polsko-rosyjskie przy udziale Anglików, które zakończyły się podpisaniem umowy między Polską a ZSRR. Zakładała ona przywrócenie relacji dyplomatycznych między oboma krajami, wspólną walkę przeciwko Niemcom, uwolnienie z obozów i więzień Polaków w ZSRR a także utworzenie w ZSRR polskiego wojska.

**sierpień 1941** – gen. Anders wychodzi z więzienia na mocy umowy polsko-rosyjskiej i dostaje od premiera Polski Władysława Sikorskiego nominację na dowódcę Armii Polskiej w ZSRR. Dostaje też awans na generała dywizji. Zaczyna się organizowanie wojska. Za jedzenie, mundury i sprzęt dla nowej armii odpowiadają Rosjanie.

W tym samym czasie zostają uwolnione tysiące innych Polaków więzionych w obozach (łagrach) na terenie całego ZSRR.

**jesień 1941 – wiosna 1942** – wiadomość o utworzeniu polskiego wojska w ZSRR rozchodzi się stopniowo po kraju i wielu Polaków podejmuje długą podróż, często po kilka tysięcy kilometrów, by zdążyć zapisać się do nowych oddziałów. Armia bardzo szybko się rozrasta, limity żywności się powoli wyczerpują, a wokół wojska gromadzi się wiele kobiet i dzieci.

**wiosna 1942** – Armia Czerwona zaczyna lepiej radzić sobie w wakach z Niemcami, a nowe polskie wojsko wciąż jest jeszcze niegotowe, by wysłać je na front. Rosjanie decydują o ograniczeniu dostaw żywności dla Armii Polskiej. Gen. Anders jedzie na spotkanie ze Stalinem i dowiaduje się, że polskie wojsko jest już Rosjanom niepotrzebne. Uzyskuje od Stalina zgodę na ewakuację polskiej armii do Iranu.

**marzec 1942** – pierwsza grupa Armii Polskiej w ZSRR przedostaje się statkami przez Morze Kaspijskie do Iranu. Iran jest wtedy kontrolowany przez Brytyjczyków.

**sierpień 1942** – druga grupa ewakuacji. Łącznie z ZSRR wyjechało ok. 115 tys. osób, z czego 78 tys. żołnierzy, reszta to kobiety i dzieci. Z Iranu cywile rozjechali się do wielu krajów świata: Indii, Palestyny, Nowej Zelandii, Brytyjskiej Afryki Wschodniej, a nawet do Meksyku. Żołnierze zaś po przeformowaniu i dołączeniu innych polskich oddziałów utworzyli 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Wspomnienia gen. Andersa: *Po powrocie do Teheranu musiałem się zająć najgorliwiej szpitalami i obozami dla ludności cywilnej. Największym nieszczęściem był często beznadziejny stan zdrowia przybywających. Nieraz już po przybyciu do Teheranu ludzie umierali wskutek wycieńczenia i długotrwałego głodu podczas dwuletniego pobytu w Rosji. W ciągu kilku tygodni las, przeszło tysiąca krzyży, pokrył cmentarz polski w Teheranie.*

**lato-jesień 1942** – Rosjanie zamknęli możliwość dalszego zapisywania się do polskiej armii i uniemożliwili jakąkolwiek inną pomoc dla Polaków, którzy pozostali w ZSRR. Wszystkim, którzy zostali, wydano radzieckie paszporty uznając ich za obywateli ZSRR i w ten sposób zamykając im drogę wyjazdu z kraju.

**kwiecień 1943 -** Niemcy odkrywają w Kozich Górach pod Katyniem zbiorowe groby pomordowanych polskich oficerów. Władze ZSRR oskarżają o dokonanie zbrodni Niemców. Władze polskie zareagowały natychmiast, zwracając się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wysłanie delegacji celem zbadania tej sprawy. Rząd rosyjski uznał ten fakt za wystarczający powód do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską.

**lipiec 1943** – w katastrofie lotniczej na Gibraltarze ginie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach premier i Naczelny Wódz Polski gen. Władysław Sikorski. Niektórzy Polacy w Londynie oskarżają gen. Andersa o współudział w śmierci generała, ponieważ Anders i Sikorski byli wcześniej w konflikcie.

**1942-1943** – 2. Korpus Polski przez Palestynę i Egipt ma być przerzucony do Włoch, by wziąć udział w walkach na froncie włoskim.

*Okres pobytu na Bliskim Wschodzie został wyzyskany jak najbardziej wydajnie dla szkolenia i zorganizowania Korpusu, który powstał z ludzi wydobytych z ZSRR w stanie opłakanym. Wyszliœmy zwycięsko w walce z malarią. Ciężkie warunki klimatyczne nie odbiły się zbyt ujemnie na kondycji fizycznej żołnierza. Wojsko było odkarmione, dość dobrze wyszkolone, dyscyplina stała na wysokim poziomie, ponadto żołnierz pragnął walki.*

**24 marca 1944** – dowódca brytyjskiej 8. Armii gen. Oliver Leese zaproponował dowódcy 2 Korpusu Polskiego zdobywanie Monte Cassino. Dał mu tylko dziesięć minut. Po krótkim zastanowieniu gen. Anders, bez konsultacji z polskimi władzami wojskowymi przyjął propozycję.

**18 maja 1944** – 2 Korpus Polski, dowodzony przez generała Andersa, zdobył Monte Cassino.

W tej krwawej, wyczerpującej bitwie zginęło ok. 900 żołnierzy polskich, a 3 500 zostało rannych. Ogólne straty aliantów w tym rejonie walk to ok. 50 000 zabitych.

W nocy z 17 na 18 maja Feliks Konarski i Alfred Schutz tworzą pieśń „Czerwone Maki na Monte Cassino”.

**lato 1944** – 2. Korpus Polski zdobywa Ankonę i Bolonię

**luty 1945** – Winston Churchil, prezydent USA Franklin Roosevelt oraz Józef Stalin uzgodnili podczas konferencji w Jałcie zabranie Polsce połowę terytorium, przesunięcie granic Polski na zachód oraz oddanie Polski w strefę wpływów ZSRR. Gen. Władysław Anders bardzo krytycznie wypowiadał się o tej decyzji. Uważał, że jest bardzo niesprawiedliwa – Polacy walczyli w całej Europie przeciwko Niemcom na wszystkich frontach tej wojny, a alianci oddali Polskę w ręce Rosjan, którzy wyrządzili Polakom tyle złego.

**Luty – maj 1945** – gen. Anders pełni obowiązki Naczelnego Wodza po tym jak poprzedni dowódca Tadeusz Bór-Komorowski został aresztowany przez Niemców w Polsce.

**Wiosna 1945** – w Polsce został ustanowiony nowy rząd, lojalny wobec ZSRR. Rząd przedwojennej Polski nadal działał w Londynie aż do 1990 roku.

**8 maja 1945** – kapitulacja Niemiec, koniec drugiej wojny światowej w Europie.

**Lato 1945** – 2 Korpus Polski zostaje przeniesiony do Wielkiej Brytanii. W 1946 został zlikwidowany, ale większość żołnierzy pozostała na Wyspach, gdyż powrót do Polski oznaczałby dla nich więzienie

**wrzesień 1946** – władze polskie w Warszawie odebrały gen. Andersowi i 75 innym oficeroim Wojska Polskiego polskie obywatelstwo – za udział w armii obcego państwa – Wielkiej Brytanii. Postanowienie to zostało anulowane dopiero w 1989 roku.

W tym czasie Rząd na Uchodźtwie mianował gen. Andersa Naczelnym Wodzem.

Po wojnie gen. Anders zamieszkał w Londynie i był aktywnym uczestnikiem polskiego życia społecznego i politycznego na emigracji.

W 1953 r. Obął przewodnictwo Polskiej Macierzy Szkolnej, której zadaniem było utrwalanie polskości w młodych pokoleniach urodzonych na obczyźnie poprzez wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Jego hasłem było „Polskość w sercach i umysłach naszej młodzieży”.

**12 maja 1970** – gen. Władysław Anders umiera w Londynie. Zgodnie ze swoją wolą gen. Anders został pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, we Włoszech.

Gen. Anders był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego związku z Ireną Marią w 1919 urodziła się córka Anna (zm. 2006), autorka wydanych pośmiertnie wspomnień Mój Ojciec generał Anders, oraz syn Jerzy (1927–1983). Podczas pobytu na Bliskim Wschodzie Anders związał się z aktorką Ireną Borucką, ówczesną żoną Gwidona Boruckiego. Kiedy do Włoch przybyli z Polski żona, syn i wnuczka, Anders zdecydował się pozostać z Ireną Borucką. Ożenił się z nią w 1948, po tym, gdy oboje otrzymali rozwody. Z drugą żoną – Ireną Anders – miał córkę Annę Marię (ur. 1950). Po śmierci druga żona, Irena Anders, została pochowana obok generała na cmentarzu pod Monte Cassino.

Pamiątki po generale Andersie i jego żołnierzach przechowuje i udostępnia Instytut Polski i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie. Znajduje się tam też oryginalna polska flaga, którą nasi żołnierze powiesili na gruzach zdobytego Monte Cassino.

Jedyny pomnik generała Andersa w Wielkiej Brytanii znajduje się od 2021 roku w National Army Museum w Londynie. Odsłonięcia dokonała Anna Maria Anders, córka generała, wtedy ambasador Polski we Włoszech. Anna Maria Anders ma związek z Bristolem - w młodości studiowała języki romańskie na University of Bristol.

**Polskie stopnie wojskowe (od najwyższego do najniższego)**

Marszałek Polski

Generał broni

Generał dywizji

Generał brygady

Pułkownik

Podpułkownik

Major

Kapitan

Porucznik

Podporucznik

Starszy chorąży sztabowy

Starszy chorąży

Chorąży

Młodszy chorąży

Starszy sierżant

Sierżant

Plutonowy

Starszy kapral

Kapral

Starszy szeregowy specjalista

Starszy szeregowy

Szeregowy

**Pytania do Turnieju Wiedzy o Patronie naszej Szkoły – gen. Władysławie Andersie**

* Gdzie urodził się i gdzie umarł gen. Władysław Anders?
* Czym zajmowali się rodzice gen. Andersa?
* Ile rodzeństwa miał gen. Anders?
* Ile lat przeżył gen. Anders od dnia narodzin do dnia swojej śmierci (+/- 5)?
* Gdzie jest grób generała Andersa?
* Pierwsza i druga żona generała miały tak samo na imię. Jego dwie córki – z pierwszego i drugiego małżeństwa też nazywały się tak samo. Podaj imię przynajmniej jednej z nich.
* Jakie było hobby generała Andersa?
* Skąd u generała Andersa wzięlo się zamiłowanie do koni i jazdy konnej?
* Wymień trzy wojny lub konflikty zbrojne, w których brał udział Władysław Anders.
* W armii którego kraju Władysław Anders walczył w czasie I wojny światowej?
* Kiedy rozpoczęła się, a kiedy zakończyła się pierwsza wojna światowa?
* Kiedy rozpoczęła się, a kiedy zakończyła się druga wojna światowa?
* Kiedy Polska odzyskała niepodlegsłość po pierwszej wojnie światowej (dzień-miesiąc-rok)?
* W której szkole Władysław Anders uczył się sztuki wojennej?
* Rozwiń skrót ZSRR
* Całą swoją karierę wojskową przed drugą wojną światową Władysław Anders związał z kawalerią. Jakie to były wojska?
* W jakim kraju odbyły się zawodsy jeździeckie w 1932 roku, skąd drużyna Wojska Polskiego pod kierunkiem Władysława Andersa przywiozła cztery główne nagrody?
* Z wojskami których krajów gen. Anders walczył we wrześniu 1939 roku, na początku drugiej wojny światowej?
* Jak to się stało, że generał Anders znalazł się w 1940 roku w Moskwie? Co on tam robił?
* Jak nazywał się rosyjski przywódca-dyktator, który rządził ZSRR podczas drugiej wojny światowej?
* Ile czasu spędził gen. Anders w rosyjskim więzieniu (+/- 3 miesiące)?
* Ilu polskich obywateli wywieziono z Polski w głąb Rosji pomiędzy 1939 a 1941? Dlaczego te liczby są niedokładne?
* Co się stało z grupą ponad 20 tysięcy oficerów polskich, którzy zaginęli w Rosji w 1940 roku?
* Dokąd przeniósł się rząd polski po upadku Polski w 1939 roku?
* Kiedy Niemcy zaatakowali ZSRR podczas drugiej wojny światowej (miesiąc-rok)?
* Jak się nazywał premier i Naczelny Wódz Polski, który w 1941 roku ustalił z Rosjanami wypuszczenie Polaków z więzień i obozów praqcy?
* Kto został dowódcą Armii Polskiej w ZSRR w 1941 roku?
* Dlaczego Józef Stalin pozwolił gen. Andersowi na zabranie polskiego wojska z ZSRR w 1942 roku?
* Ilu Polaków opuściło ZSRR w 1942 roku wraz z wojskiem gen. Andersa? Ilu było wśród nich żołnierzy?
* Wymień 3 kraje, przez które przeszli żołnierze generała Andersa po opuszczeniu ZSRR w 1942 a przed dotarciem do Włoch w 1944 roku?
* Jak nazywał się najsłynniejszy niedźwiedź, który przeszedł z wojskiem gen. Andersa cały szlak bojowy?
* Co się zdarzyło premierowi Władysławowi Sikorskiemu na Gibraltarze w lipcu 1943 roku?
* Gdzie i kiedy odbyła się najważniejsza bitwa, w której wzięło udział Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Andersa?
* Ile czasu dostał gen. Anders do namysłu przed wysłaniem swojego wojska na zdobywanie Monte Cassino?
* Kto napisał pieśń „Czerwone Maki na Monte Cassino”?
* Gdzie dziś można oglądać flagę, którą polscy żołnierze powiesili na murach zdobytego klasztoru na Monte Cassino?
* Jakie włoskie miasta wyzwolili polscy żołnierze pod dowództwem gen. Andersa?
* Dlaczego gen. Andersowi tak bardzo nie podobały się ustalenia konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku?
* Gdzie osiedlił się generał Anders i polscy żołnierze 2. Korpusu Polskiego po zakończeniu drugiej wojny światowej?
* Dlaczego gen. Anders po drugiej wojnie światowej nie mógł wrócić do Polski?
* Kiedy władze polskie przywróciły gen. Andersowi zabrane mu po wojnie polskie obywatelstwo?
* Do którego roku działał w Londynie polski rząd na emigracji?
* Jak się nazywa organizacja polonijna w Wielkiej Brytanii zajmująca się polskimi szkołami, na czele której w 1953 roku stanął gen. Władysław Anders?
* Czy gen. Anders był kiedykolwiek Prezydentem Polski?
* Gdzie znajduje się pomnik generała Andersa w Wielkiej Brytanii?