**LA CASA DEL TERROR**

*Tots els noms d’aquesta llista han estat esmentats al llarg de la investigació del nostre llibre. Assenyalats per testimonis, per organitzacions memorialistes i mitjans de comunicació, molts d’ells han estat denunciats davant diversos tribunals. Hi adjunto fragments del gran nombre de treballs periodístics, llibres i altres documents que m’han ajudat en aquest camí.*

**Sebastián Trapote Gutiérrez.** Cap superior de policia entre el 2015 i el 2018. No va arribar a ser processat, malgrat haver mort d’un tret un detingut el juny del 1974, li van aplicar els indults del 1975 i el 1977. Va rebre diverses condecoracions, entre les quals la medalla al mèrit policial que li va concedir el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 2018.

**Alfonso Carlos Giménez.** Sotsinspector de policia, 1974.

**Feliciano González Álvarez.** Sotsinspector de policia, 1974. Condecorat amb l’Orden del Mérito Civil l’any 2010.

**EL CAP DE LA POLICIA NACIONAL DURANT L’1-O VA SER ACUSAT DE LA MORT D’UN OBRER L’ANY 1974. Text: Laura Aznar amb l’assessorament de David Ballester. *Crític*, 4 de març de 2019.**

El cap de la Policia Nacional a Catalunya durant l’1-O, Sebastián Trapote, declara com a testimoni aquesta setmana davant del Tribunal Suprem. Va jubilar-se el 2018 i la seva carrera està farcida de condecoracions. Però també té una cara fosca: al juny del 1974, Trapote va ser l’autor del tret que va matar l’obrer de Badalona José Luis Herrero, en un dels molts episodis de violència policial del final de la dictadura. El policia, que llavors tenia poc més de 20 anys, es va beneficiar dels indults del 1975 i del 1977, i mai no va arribar a ser jutjat.

L’informe de l’autòpsia conclou que la mort de José Luis Herrero va ser **“conseqüència de xoc traumàtic per ruptura de víscera cardíaca”.** En altres paraules, que el causant de la seva defunció va ser el projectil que li va travessar el pit. L’autor del tret mortal va ser, com va ser acreditat poc després, **Sebastián Trapote Gutiérrez**, un sotsinspector de la segona del Cos General de Policia que només duia un mes al cos. Els altres dos policies que van intervenir en els fets van ser **Feliciano González Álvarez** i **Alfonso Carlos Giménez**.

**Eduardo Quintela Bóveda.** El 1938 va ser designat cap de la BPS, el 1941 fou nomenat cap de la Brigada d’Investigació Social i el 1945 la brigada es va dividir en Político-Social i Servicios Especiales. El van nomenar cap de la Brigada Político-Social a Barcelona el 1945 i el mateix any va rebre la medalla de plata al Mérito Policial. Es va jubilar el 1953.

**MÁS DE 20 MEDALLAS Y CONDECORACIONES A POLICÍAS ACUSADOS DE TORTURAS Y DE LAS CLOACAS. José Bautista i Antonio Maestre. *La Marea*, 12 d’abril del 2019**

El gobierno de Pedro Sánchez asegura que «no existe» ningún informe sobre condecoraciones a antiguos cargos de la Brigada Político Social. Sin embargo, según los documentos facilitados por el Ministerio del Interior, sí hay constancia de la Medalla de Plata al Mérito Policial concedida al antiguo jefe de dicha brigada, **Eduardo Quintela** **Bóveda**, acusado también de torturas en las filas franquistas. Su especialidad eran los anarquistas de la FAI en Barcelona, así como los catalanistas. Traicionó a la República filtrando información a los sublevados, fue uno de los testigos en el juicio contra Lluís Companys y en 1938 se le puso al frente de la Brigada Político Social. Bajo su sombra, la comisaría de Via Laietana de Barcelona se hizo famosa por los presos que saltaban desde las ventanas y los gritos que ascendían de sus sótanos. Falleció en 1968.

**Pedro Polo Borreguero.** Sotscap de la Brigada Político-Social amb rang de comissari el 1946. Va ordenar pallisses, tortures i execucions des de la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana fins a deixar el càrrec el 1955, que fou nomenat cap del Gabinet d’Informació del Governador Civil de Barcelona, càrrec que va exercir fins a la seva mort el 1972. L’any 1952 va rebre la medalla al Mérito Policial.

**VIA LAIETANA: MEMÒRIA TORTURADA. César Lorenzo. *El País*, 16 d’octubre de 2021**

«Dintre d’un armari del despatx **d’en Polo**, s’hi trobaven porres de tota mena i n’escollien una cada dia diferent, per a la pallissa de torn, particularment als qui no podien trobar indicis d’identificació en les responsabilitats del Partit. Els interrogatoris es feien de matinada, dintre el silenci dels passadissos i amb total impunitat. Sovint els de la policia armada que ens custodiaven als soterranis ens havien de baixar totalment desfets». És el testimoni de Sebastià Piera, supervivent de la Guerra Civil, de Hitler i de l’estepa russa, i d’aquell 1947 als interrogatoris de la Brigada Político-Social (BPS) a la Jefatura de Via Laietana durant la caiguda dels 80. Ell va salvar la pell, però una paràlisi facial li recordaria cada dia de la seva vida que va estar a punt de perdre-la.

**Antonio de Diego Doñoro.** Inspector de policia, 1951.

**Daniel Castro Jarrín.** Inspector de policia, 1951.

**Fernando Manuel Revuelto Merino.** Agent de policia, 1951.

**Jesús Martín García.** Inspector de policia, 1951.

**José Sánchez Guerrero.** Agent de policia, 1951. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc l’any 1966, sent inspector cap.

**Juan Garcia Lloveras.** Inspector de policia, 1951.

**Mariano de Frías Garralón.** Comissari de policia, 1951. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc l’any 1966.

**LA VAGA DE TRAMVIES. 1 DE MARÇ DE 1951. Francesc Vilanova Vila-Abadal. Rosa dels vents, 2021**

A la Jefatura de Barcelona (com, en general, a totes les prefectures policials franquistes), eren molt venjatius. La prova n’és que, quan es va poder fer balanç de les caigudes i els interrogatoris, es va saber que Domingo Oliveros (el primer detingut), Joan Mistral, Juana Isabel Vicente i Gregori López Raimundo van ser víctimes especials de les tortures policials: «Interrogatoris a les dues i a les quatre de la matinada, bufetades, cops de puny, pallisses amb cops de cordes trenades mullades a les cames i a l’espatlla, descàrregues elèctriques [...]». En el cas de López Raimundo, el dirigent del PSUC, tenia un record molt precís d’aquells dies a Via Laietana: «Volvieron al método consistente en que mientras dos policías me aporreaban el trasero o las nalgas o me pegaban en las manos para que me apretaran las esposas, que cuando pasaban un diente producían un dolor tan agudo que me desmayaba y ellos mismos las abrían para volver a la posición anterior. Y todos los policías me insultaban a la vez [...]». Els torturadors tenien noms i cognoms. De Madrid, havien vingut **Mariano de Frías Garralón** (comissari), **Antonio de Diego Doñoro** (inspector) i els agents **José Sánchez Guerrero** i **Fernando Manuel Revuelto Merino**. A Barcelona els esperaven **Pedro Polo Borreguero**, **Jesús Martín García**, **Daniel Castro Jarrín** i **Juan Garcia Lloveras**. Tots ells, en un moment o altre, van actuar amb una total i absoluta violència en els interrogatoris.

**Antonio Villar Guerra.** Inspector de policia, 1966.

**César Rodríguez Rodríguez.** Inspector de policia, 1966.

**Eladio Mejías Fernández.** Inspector de policia, 1966.

**Florencio Medrano Rojas.** Inspector de policia, 1966.

**Gregorio Martín Guijarro.** Inspector cap de policia, 1966. Medalla de Plata del Mérito Policial, 1959.

**José San Eufrasio Millán.** Inspector de policia, 1966.

**Luís Quintanilla Gómez.** Inspector de policia, 1966. Cruz del Mérito Policial, distintiu blanc, 1976.

**Rafael Quintero Lagares.** Inspector cap de policia, 1966. Cruz al Mérito Policial 1971.

**LA MANIFESTACIÓ DELS CAPELLANS CONTRA LES TORTURES FRANQUISTES. Sergi Hernández. Betevé, 10 de maig del 2021**

L’11 de maig del 1966, més d’un centenar de capellans es van manifestar en protesta per les tortures franquistes a un jove del Sindicat d’Estudiants. La manifestació de capellans va sortir de davant de la Catedral per anar a la prefectura de policia de la via Laietana. N’hi havia entre 100 i 120. La majoria eren joves, però els qui portaven la iniciativa eren quatre capellans més madurs: Pederals, Tutusaus, Jordi Llimona i mossèn Dalmau, el rector de Gallifa, que més tard abandonaria el sacerdoci. L’objectiu de la comitiva era lliurar una carta al cap de la Brigada Político-Social, **Antonio Juan Creix**, en protesta per les tortures a Boix.

En arribar a la prefectura, van ser rebuts a cops de porra. Un capellà va aixecar la mà per protegir-se i va fer caure la gorra d’un agent. Aquesta va ser l’excusa per carregar contra els clergues. El que portava la carta la va llançar intentant que entrés dins l’edifici, però va anar a parar al sostre d’un cotxe policial. Un oficial la va recollir i se la va guardar. Quan els capellans es van dispersar, alguns van anar a la parròquia de San Francesc de Paula, al costat del Palau de la Música, amb la intenció de refugiar-s’hi, però estava tancada.

La policia seguia actuant, a cops de puny i patades. Davant de la prefectura, **Vicente Juan Creix**, germà d’Antonio, va preguntar als manifestants: «¿A ustedes les parece edificante esto que han hecho?». I un dels capellans li va respondre que sí. Creix el va enviar “a casa o a rezar. ¡Pero ya!”.

**LA «MANIFESTACIÓ» DE CAPELLANS DE 1966. Joan Crexell i Playà. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992**

El 4 de juny el jutge del Tribunal de Orden Público (TOP) escrivia al cap Superior de Policia de Barcelona demanant-li noms i filiacions dels quatre encartats. [...] Tot seguit s’hi especifiquen els noms dels “funcionarios del Cuerpo General de Policía que a la salida de la catedral, en la avenida del mismo nombre, por Via Layetana y hasta la jefatura superior de policía, les invitaron reiteradamente a que se disolvieran y desistieran de sus propósitos”. Els seus noms: el comissari **Vicente Juan Creix**, els inspectors-jefe **Rafel Quintero Lagares** i **Gregorio Martín Guijarro**, i els inspectors **César Rodríguez Rodríguez**, **Rafael Núñez Valverde, Jesús Martín García, Mariano Bello Provincial, Florencio Medrano Rojas, Daniel Castro Jarrín, Eladio Mejiás Fernández, Luis Luis Luis, Antonio Villar Guerra, José San Eufrasio Millán** i **Luis Quintanilla Gómez.**

**EXPEDIENTE NÚMERO 1.194 DE 1955**.—A LAS 12,30 HORAS. CONTRABANDO DE TABACO.— A ***DON FLORENCIO MEDRANO ROJAS*** (APREHENSOR), PASCUAL BADENES CARLOS Y ROSA CABALLERO BADÍA. **BOE núm. 152, 11 de juny de 1957**

Lo que de orden de dicha autoridad se les comunica a fin de que comparezcan por sí o asistidos de Abogado en ejercicio, pudiendo aducir cuantas pruebas estimen convenientes a la defensa de su derecho, advirtiéndoles que, con arreglo a las disposiciones vigentes en materia de contrabancio y defraudación, tienen la facultad de designar, para formar parte del Tribunal como Vocal, un comerciante o industrial matriculado, cuya propuesta deberán participar a esta oficina en un plazo de dos días, implicando renuncia a tal derecho si transcurren los mismos sin participar la aludida designación. Se le previene, por último, que de no comparecer en el acto, se celebrará sin su presencia. Barcelona, 3 de junio de 1957.—El Delegado de Hacienda-, Presidente (ilegible). 4.054.

**Antonio Juan Creix.** El 1963 va ser nomenat comissari cap de la BPS a Barcelona. El 1968 va ser destinat a Biscaia com a cap superior de policia i dos anys després a Sevilla, amb el mateix càrrec, del qual és cessat el 1974.Entre el 1961 i el 1997 va rebre dues creus al mèrit policial amb distintiu blanc, una altra amb distintiu vermell i una creu al mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc.

**EL GRAN TORTURADOR FRANQUISTA: LA GROTESCA LLEGENDA DEL COMISSARI ANTONIO JUAN CREIX. Antoni Batista. *Sàpiens*. núm. 95 (setembre 2010)**

Les denúncies de les tortures de **Creix** són diverses i greus. A més de Núñez, abans havia desarticulat l’aparell guerriller de Catalunya, que va acabar al Camp de la Bóta: el febrer del 1949 van ser afusellats els militants del PSUC Ángel Carrero, Numen Mestre i Pere Valverde, i també Joaquim Puig, director de *Treball*, l’òrgan clandestí del PSUC. Un altre dels detinguts en aquella ràtzia, Sebastià Piera, va relatar un calvari dirigit per Creix, amb un final amb simulacre de ruleta russa. Els també dirigents comunistes Helios Babiano i Vicente Cazcarra, detinguts el maig del 1959 i el setembre del 1961, van narrar fil per randa els mètodes de la temuda Brigada Social. Babiano va ser torturat davant la seva mare, la sindicalista Manola Rodríguez. Creix, fins i tot, va organitzar l’estratègia que va conduir a l’assassinat de l’anarquista Quico Sabaté, el 5 de gener del 1960 a Sant Celoni.

**Francisco Funes Colmenero.** Caporal de la policia, 1964.

**Luis Ortega Peñamaría.** Inspector de policia, 1964.

**Máximo Ruiz Díaz.** Sergent de la policia armada, 1964.

**Francisco Anguas Barragán.** Subinspector de policia de primera classe, 1973.

**Francisco Javier Pérez Salinas.** Inspector de policia, 1973.

**Joaquín Figa García.** Inspector de policia, 1973.

**José M. Rodríguez Román.** Inspector de policia, 1973.

**José Miguel Rodríguez Alonso.** Inspector de policia, 1973.

**Julián Pascual Hernández.** Inspector de policia, 1973.

**Sergio Gómez Alba.** Cap superior de policia de Barcelona, 1973. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, 1973.

**LA HISTÒRIA DE JOAN BOVÉ I LA MANIPULACIÓ DE LA HISTÒRIA. Antoni Batista. *Ara*, 25 de setembre de 2022.**

Joan Bové, un any exacte després de la seva detenció, el 26 de setembre de 1973, va poder posar nom al policia que el va torturar d’una manera més bèstia: veu la seva cara al Diario de Barcelona, és el policia mort en l’intercanvi de trets arran de la detenció de membres del MIL al portal número 70 del carrer Girona. Atribuiran l’autoria a Salvador Puig Antich i l’executaran el 2 març de 1974 sota aquesta imputació, avui en qüestió. Era el subinspector de primera classe **Francisco Anguas Barragán**, condecorat a títol pòstum amb la medalla d’or al mèrit policial. El cap superior de policia de Barcelona, **Sergio Gómez Alba**, va demanar per escrit (5/11/1973) que un total de noranta-cinc agents de la Brigada Social «sean debidamente recompensados» pel seu «extraordinario y brillantísimo servicio últimamente realizado por la Brigada de Investigación Social de esta Jefatura Superior, que me honro en mandar». Hi anota detencions de la Lliga Comunista Revolucionaria, el MIL de Puig Antich, els 113 de l’Assemblea de Catalunya i l’operació contra el PCI en la qual va caure Joan Bové. Hi consten la majoria de policies que signen els seus atestats: **Rafael Núñez Valverde, José M. Rodríguez Román, José Miguel Rodríguez Alonso, Joaquín Figa García, Luis Ortega Peñamaría, Francisco Javier Pérez Salinas** i **Julián Pascual Hernández**. Vaig publicar aquesta llista completa d’agents de la BIS a final del franquisme al llibre *La Brigada Social* (1995).

**Vicente Juan Creix.** Comissari en cap de la Jefatura Superior de Policia Via Laietana 1968-1975. Juntament amb el seu germà Antonio ha esdevingut símbol de la tortura d’aquest edifici sinistre. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc, 1966.

**Francisco Manuel Escobedo García.** Inspector de policia, 1970.

**Genuino Nicolás Navales García.** Inspector de policia, 1970. Cruz al Mérito Policial amb distintiu vermell, 1971.

**José Antonio González Juan.** Inspector de policia, 1970.

**Rafael Núñez Valverde.** Inspector de policia, 1970. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc, 1965.

**LA POLICIA FRANQUISTA VA MATAR EL PARE PER UNA DISCUSSIÓ. Sílvia Marimon. *Ara*, 16 de novembre de 2014**

Luis Benito va morir després d’una pallissa. Ara la família demana justícia a l’Argentina

Era el 29 d’octubre del 1964 i Luis Benito havia anat a treballar a les oficines del Banco de Vizcaya a la plaça Catalunya. Quan va sortir amb dos companys més, es va discutir prop de Canaletes amb un taxista que els havia de portar a l’estació. Hi va intervenir un policia de paisà, i Benito va ser detingut. Els policies el van portar a la comissaria, a pocs metres del lloc de la trifulga, al carrer Hospital. Allà el van apallissar fins a deixar-lo inconscient. Ja no es va recuperar.

Els tres policies implicats van continuar exercint la seva feina sense gaires complicacions. **Máximo Ruiz Díaz** es va retirar de manera “voluntària” del cos, segons una nota publicada al BOE el 1967. Al seu expedient militar hi ha múltiples detencions: se’l va arrestar per embriaguesa i per haver-se barallat amb civils. **Francisco Funes Comenero** va ser ascendit, el 1983 i ja en democràcia, a tinent de policia. I **Luis Ortega Peñamaría** va ser nomenat, el 1980, cap superior de la policia de Saragossa. Ortega va coordinar l’operació per alliberar el jugador del Barça Enrique Castro, Quini, i els mitjans el van convertir en heroi.

**DENUNCIEN SIS POLICIES FRANQUISTES EN LA PRIMERA QUERELLA PER TORTURES A VIA LAIETANA. CCMA.cat, 16 de novembre de 2022**

En el marc de la nova Llei de Memòria Democràtica, el sindicalista Carlos Vallejo, juntament amb Òmnium, Irídia i altres entitats memorialistes, denuncia sis policies franquistes per «crims de lesa humanitat»

Presentada la primera querella criminal per tortures a la seu de la policia de la Via Laietana de Barcelona durant el franquisme pel cas del militant sindicalista Carlos Vallejo. Ho han anunciat aquest dimecres el mateix afectat, Òmnium Cultural, Irídia i altres entitats memorialistes en la presentació de la campanya «Via Laietana 43: Fem justícia, fem memòria».

Segons ha explicat l’advocada d’Irídia, Laura Medina, la querella criminal s’adreça als presumptes responsables de les tortures «susceptibles de ser tipificades com a delictes de lesa humanitat». Concretament els querellats són sis membres dels cossos policials franquistes: **Vicente Juan Creix, Genuino Nicolás Navales García, Rafael Núñez Valverde, Francisco Javier Vázquez Torres, José Antonio González Juan** i **Francisco Manuel Escobedo García**.

**Atilano del Valle Otero.** Membre de la Brigada Político-Social, destinat des de primers dels anys setanta a Barcelona, on va ser inspector de primera i cap de grup de la Brigada de Investigación Social. El 3 de desembre de 1975 se li va concedir la Cruz al Mérito Policial amb distintiu vermell.

**Francisco Rodríguez Álvarez.** Inspector de policia, 1971. Cruz al Mérito policial amb distintiu vermell 1973.

**Luis Miguel Algar.** Inspector de policia de segona, 1972. Cruz al Mérito policial amb distintiu blanc 1973.

**QUERELLA CONTRA SET TORTURADORS DE LA POLICIA DE FRANCO. Jordi Panyella. *El Punt Avui*, 26 de març del 2014**

Un dels denunciats, **Atiliano del Valle**, va ser membre destacat de la Brigada d’Investigació Social a Barcelona

La querella argentina contra els crims del franquisme no s’atura. L’advocat Carlos Slepoy formalitza aquests dies a Buenos Aires una altra denúncia contra set policies per les seves pràctiques delictives durant la dictadura.

Atiliano del Valle és denunciat per Miguel Jiménez Hinojosa, un sevillà i antic militant del Partit Comunista Internacional (PCI), que l’any 1971 va ser víctima de la brutalitat dels mètodes del policia. Jiménez va ser detingut en un pis de Cornellà, on va rebre un tret al fetge que li va fer perdre la consciència. Tot seguit, va ser llançat per la finestra i va caure al carrer, des de l’altura d’un tercer pis, cosa que li va causar múltiples ferides que el van deixar en coma 18 dies. La detenció va acabar amb un consell de guerra i una condemna a 16 anys de presó.

Es dona la circumstància que Atiliano del Valle va ser el primer policia condemnat per un cas de tortures a Barcelona, el 1976. El desembre d’aquell any va rebre dues condemnes de dos jutjats penals de la ciutat per les denúncies de dos detinguts que havien estat torturats a comissaria.

**Un agent del cas Puig Antich, implicat**

En la detenció de Miguel Jiménez van participar tres policies, però la víctima n’identifica només dos; Atiliano del Valle i **Francisco Rodríguez Álvarez**. Aquest últim és un dels sis agents de la policia que el 25 de setembre del 1973 van participar en la detenció de Salvador Puig Antich i el tiroteig que va posar fi a la vida del policia Francisco Anguas. Diversos testimonis l’identifiquen com l’agent que des del carrer va disparar cap a l’interior de la porteria on es feia la detenció i, per tant, com un dels causants de la mort que la policia va atribuir només a Puig Antich.

Un altre dels policies contra qui es dirigeix la querella argentina, Ricardo Algar, és germà d’un altre agent, **Luis Miguel Algar**, que també va prendre part en la detenció de Puig Antich.

**Antonio Caro Fontanillo.** Inspector de policia 1972, condecorat amb l’Orden del Mérito Civil el 2016.

**EL POLICÍA ANTONIO CARO DECLARA HOY ANTE EL FISCAL POR LA MUERTE DE EL NANI. *El País*. Jesús Delgado. 22 d’octubre de 1990**

**Antonio Caro**, el inspector de policía acusado por el industrial cántabro Valentín Ochoa de haber matado en su presencia a Santiago Corella, El Nani, declarará hoy, lunes, ante el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como consecuencia de la nueva vía de investigación abierta para el posible hallazgo del cuerpo de El Nani. Caro fue hace dos años condenado por la Audiencia Provincial de Santander a seis años y un día de inhabilitación especial por un delito de prevaricación (delinquir los funcionarios públicos a sabiendas o por ignorancia inexcusable). En aquella ocasión, Caro se sentó en el banquillo con otros inspectores.”

**David Peña Álvarez.** Inspector de policia, 1973. Medalla de Plata al Mérito Policial, 1977.

**VIA LAIETANA: EL MUSEU DELS HORRORS O UN MUSEU PER A LA MEMÒRIA. Carles García Solé. *Llibertat.cat*, 15 de maig del 2021**

“Recordo quan l’any 1972 vam ser detingudes nou persones, un dels detinguts es deia Josep Planchart, militant i després dirigent d’Estat Català. Passats els anys m’explicava que després de mesos de presó, un dia, es trobava comprant roba en una botiga al centre de Barcelona i es va adonar que la persona que l’atenia, el sastre de l’establiment, era el Peña (**David Peña Àlvarez**). Aquell home que l’atenia no era sinó el torturador Peña, en hores lliures el miserable comissari Peña també feia de sastre. Impunitat total, no se sentien responsables dels seus actes repugnants.”

**LA TRAÏCIÓ DELS LÍDERS. Lluís Maria Xirinacs. Llibres del Segle (L’Eix Editorial, 1993)**

Totes les portes eren obertes. Se sentia un guirigall eixordador. De tant en tant, crits i cops que suraven sobre l’oceà verbal. **Peña** en persona m’interrogà. Em vaig negar a respondre. Em va escridassar, però no en va treure res. Ho intentà diverses vegades sense resultat.

Els interrogatoris es van succeir dia i nit. La primera nit, la del dissabte al diumenge, a falta de llit em vaig estirar a terra sense matalàs, sense coixí, sense mantes, com un gatet, però cantellut. A l’instant, en Peña va entrar i em va obligar a seure de nou a la cadira.

—Vostè té prohibit dormir mentre no declari.

I marxà. Vaig acostar la cadira a la paret i vaig tractar de descansar recolzant-hi el cap. Tornà Peña i va donar un cop de peu a la cadira. Vaig caure a terra. Digué al guàrdia que rondava pel passadís davant de la meva porta:

—Si toca la paret amb el cap o tanca els ulls, el poses dret.

Quan el guàrdia passava per davant la porta jo obria els ulls, i quan s’allunyava els tancava. De cada deu segons en reposava cinc enmig de la cridòria dels interrogatoris.

L’angoixa planava per tot l’edifici a causa de les tortures. Se sentien cops i crits esgarrifosos. Vaig ser testimoni de la tortura de Jordi Carbonell a altes hores de la nit, víctima de la tècnica de «la cigonya»: caminava ajupit, a saltets, amb les mans emmanillades, rebent puntades de peu tot al llarg del passadís davant la meva porta oberta.

**18319 ORDEN de 30 de junio de 1977 por la que se concede la Medalla de Plata al Mérito Policial al Comisario del Cuerpo General de Policía don David Peña Alvarez. BOE, núm. 185 de 4 d’agost del 1977**

Excmo. Sr.: En atención a los méritos que concurren en el interesado, a propuesta de esa Dirección General, cumplidos los requisitos que establece el artículo 2.° de la Ley 5/1964, de 29 de abril, y por considerarle comprendido en el artículo 5.° de la misma. Este Ministerio ha tenido a bien conceder la Medalla de Plata al Mérito Policial al Comisario del Cuerpo General de Policía don **David Peña Alvarez**.

A los fines del artículo 165, número 2.10, de la Ley 41/ 1964, de 11 de junio, de Reforma del Sistema Tributario, la expresada condecoración se otorga para premiar servicios de carácter extraordinario. Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 30 de junio de 1977

MARTIN VILLA

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

**Julián Gil Mesas.** Cap de la Brigada de Investigación Social de Barcelona el 1974. Medalla de Plata al Mérito Policial 1975.

**VIA LAIETANA, REPRESSIÓ, TORTURA I MORT. Jordi Panyella*. El Punt Avui*, 1 de novembre 2021**

El terror desplegat per la policia política a Barcelona té noms. Els seus màxims responsables van ser **Pedro Polo** i **Eduardo Quintela**, en els primers temps; els germans **Antonio Juan Creix** i **Vicente Creix**, a partir de 1955, i **Julián Gil Mesas**, en el tram final de la dictadura. Aquest últim va estar a punt d’encapçalar el 1969 una missió de la policia espanyola per formar la d’El Salvador en la persecució dels elements comunistes. El viatge a Centreamèrica es va avortar per l’esclat d’una guerra entre El Salvador i Hondures.

**LA CASA DELS HORRORS. Antoni Batista. *Ara*, 20 de novembre del 2019**

L’any 1974, el cap de la Brigada, **Julián Gil Mesas**, encara demanava a la Direcció General de Seguretat honors per als 95 agents que havien participat en operacions tan galdoses com la detenció dels 113 de l’Assemblea de Catalunya i el MIL de Salvador Puig Antich. El maig de 1976, Pep Martínez Barceló, de Bandera Roja, amb Marc Palmés i Magda Oranich d’advocats, arrenca la primera i única condemna de policies franquistes per torturar.

**PUIG ANTICH I QUINTANA DESPULLEN LA POLICIA. Mayte Piulachs. *El Punt Avui*, 6 de març del 2016**

Tomás Gil, inspector en cap de la policia local de Sant Adrià de Besòs i professor de Dret, ens va tocar l’ànima. Amb el seu relat en castellà, ens va transportar a l’any 1974 i va compartir els records que guardava del seu pare, **Julián Gil Mesas**, «el gran torturador» –segons Panyella al seu llibre– i que va fer detenir Puig Antich. «El pare va entrar a casa renegant i cridant», va recordar Gil, de llavors 15 anys, perquè duia Puig Antich detingut i “el cotxe s’havia espatllat” al carrer Girona, on es van produir els tirotejos. «Vivia a Sant Andreu, en una família falangista, tot i que tenia una amic del barri, comunista. A casa, aquells dies es parlava per telèfon que indultarien Puig Antich, el meu amic deia que no [...] El meu pare era al sofà, amb la cara pàl·lida i una camisa blanca, i vaig saber que van matar-lo». Gil ens va emocionar quan va dir: «Demano perdó a les germanes Puig Antich per aquest crim d’Estat. L’acció policial no va ser equivocada, va ser deliberadament falsa».

**Mariano Bello Provincial.** Cap Superior de la policia, 1976. Cruz al Mérito Policial amb distintiu vermell l’any 1974.

**DENUNCIA POR SUPUESTA DETENCIÓN ILEGAL DE LOS EMPLEADOS DE UNA EDITORIAL. *El País*, 1 d’agost de 1976**

Según el denunciante, en las primeras horas del pasado día 23 de julio se personaron en los locales de Editorial Fontamara, SA, sitos en la calle de Entenza, 116, cinco inspectores de policía, a los que más tarde se añadieron otros más al mando del que se identificó como **Mariano Bello Provincial**, quienes exhibieron un mandato de entrada y registro expedido por el jefe superior de policía de Barcelona en uso de las facultades que le concede el decreto-ley de prevención del terrorismo, en sus apartados vigentes. En los locales se encontraban en ese momento el denunciante y la empleada de la editorial Isabel Varela, a los que se unieron más tarde los empleados y colaboradores Yolanda Marco Serra, Jesús Blanco Cerrada, Antonio Santos Cubedo y José Eugenio Stoute Tachar. Los funcionarios de policía registraron durante seis horas los locales de la editorial, ocupando gran cantidad de efectos y materiales de los que, según el denunciante, no se ha podido hacer un balance completo, pero cuya requisa ha originado la paralización casi completa de las actividades de la empresa.

Tras el registro, el denunciante y los empleados de la editorial fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía, donde se les comunicó que estaban detenidos, sin que les fuera comunicado el motivo de la detención. Todos ellos permanecieron en los locales policiales hasta las 10.30 del día 25 de julio, tiempo durante el cual prestaron declaración, sin que en los interrogatorios fueran acusados de actividad delictiva alguna.

**Angel de la Cruz Giménez.** Inspector de policia, 1976.

**Felipe Fraile Carrasco.** Inspector de policia, 1976.

**José Antonio Álvarez Villar.** Inspector de policia, 1976. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc l’any 1977.

**JUICIO CONTRA CUATRO POLICÍAS POR SUPUESTOS MALOS TRATOS. *El País*, 29 d’octubre de 1976.**

La acción había sido iniciada de oficio por el propio magistrado, ahora juzgador y antes en funciones de guardia, Fernandio Nieto-Nafría.

Esta autoridad judicial dedujo de las declaraciones de dos detenidos —José María Gil y José Vicente Martínez, dirigentes de dos asociaciones de vecinos de Barcelona— la posibilidad de que se hubiesen producidos malos tratos, durante su permanencia en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, acusados de pertenecer al grupo político Bandera Roja. Es de señalar que las diligencias entonces iniciadas finalizaron ya con un sobreseimiento por parte del juzgado de Orden Público, al no considerarse probada la existencia del delito de asociación ilícita». «(...) Los policías juzgados eran **Atiliano del Valle Otero**, **José Antonio Álvarez Villar**, **Ángel de la Cruz Giménez**, **Felipe Fraile Carrasco** y **Francisco Rodríguez Álvarez»**.

**EL PSdeG PIDE A RUEDA QUE EXPLIQUE LA “CORRUPCIÓN” DE LA POLICÍA AUTONÓMICA. David Reinero, *El País*, 13 de febrer de 2015**

El PSdeG ha pedido la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente de la Xunta y máximo responsable de la policía autonómica, Alfonso Rueda, para que explique las “conductas delictivas” que a juicio de las diputadas Marisol Soneira y Beatriz Sestayo se están produciendo en ese cuerpo por parte de ciertos mandos. Sestayo ha explicado que los sindicatos policiales le han trasladado que se están produciendo «gravísimas irregularidades», que incluyen la imposición de «una disciplina propia de un régimen militar antidemocrático», sanciones «arbitrarias», «enchufismo» y «coacciones» para evitar denuncias o inspecciones «con la única finalidad de alcanzar un resultado estadístico», entre otras «prácticas corruptas».

Soneira y Sestayo recordaron que el comisario jefe de la policía autonómica, **José** **Antonio Álvarez Villar**, nombrado por el actual Gobierno gallego y que está a punto de jubilarse, fue condenado en 1976 por malos tratos a detenidos en su etapa en Barcelona.

**Antonio Rizaldos Díaz.** Inspector de policia, 1976.

**RENUNCIAN A LA APELACIÓN DOS POLICÍAS CONDENADOS POR LESIONES. *El País*, 17 de març de 1977**

Contrariamente a lo previsto no se celebrará mañana la vista del recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Barcelona por dos funcionarios del Cuerpo General de Policía, condenados por lesiones a una detenida por razones políticas, Mercedes Muñoz, de veinte años de edad. Con ello, la sentencia, de fecha 3 de diciembre pasado, por la que se condenaba al jefe de grupo de la Brigada de Investigación Social de Barcelona**, Atiliano del Valle Oter**, y al inspector **Antonio Rizaldos Díaz**, a sendas penas de cuatro días de arresto y a una indemnización solidaria de 2.000 pesetas, pasa a ser firme.

**Roberto Conesa Escudero.** Ingressa com a agent auxiliar el 1939 a la Policia, institució on roman fins a jubilar-se, després d’haver assolit els màxims graus de l’escalafó, el 1979. Nomenat per Rodolfo Martín Villa com a cap de la Brigada Central d’Informació a principis de la Transició. El juny del 1977 va rebre la medalla d’or al Mérito Policial.

**EL MAESTRO Y SU DISCÍPULO. COMPENDIO DE VILEZAS DE ROBERTO CONESA Y COMPAÑÍA. Pablo Alcántara Pérez i Ramón Alonso. *Público*, 14 de març del 2020**

En 1946 sería investigado por torturas a detenidos, lo que casi le supuso su traslado a la comisaría de policía de Mahón. A mediados de los años 70, fue acusado de malos tratos por varios militantes del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), como Fermín Espejo y Pablo Mayoral (en 1975 concretamente) lo que hizo que fuera investigado. En ninguna de estas ocasiones fue condenado. Tanto la justicia como el régimen franquista amparaba estas actuaciones policiales. Fue denunciado en la prensa internacional por sus tareas de infiltración, hecho que hasta sus propios jefes reconocieron, pero como mérito en los documentos oficiales.

Hasta el final de su trayectoria, estuvo implicado en casos de terrorismo de Estado, como el caso de Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario), gravemente herido en 1978. Durante uno de los juicios del caso, José Luis Espinosa Pardo, uno de sus confidentes y que había sido un infiltrado policial durante los años de tardofranquismo y de la Transición, testificó sobre la implicación de **Conesa** y otros altos cargos policiales en el intento de asesinato.

**Rodolfo Martin Villa.** Governador civil de Barcelona durant la dictadura i procurador de les Corts Franquistes, ministre d’Interior postfranquista (1976-1979). L’exdirigent de la Unió de Centre Democràtica (UCD), exdiputat del PP i exmembre del consell d’administració de diverses multinacionals espanyoles).

**MARTÍN VILLA SIGUE IMPUTADO EN ARGENTINA POR CRÍMENES DEL FRANQUISMO PESE A QUE DE MOMENTO NO SERÁ JUZGADO. Ana María Pascual. *Público*, 21 de setembre de 2021**

El revés sufrido en la Corte de Casación argentina por las víctimas de Rodolfo Martín Villa, dirigente franquista y ministro durante la transición no implica que la causa se cierre: sigue vigente la investigación de la jueza argentina María Servini de la llamada querella argentina contra los crímenes del franquismo, en la que el exministro Martín Villa continúa imputado por 12 homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Los 12 homicidios por los que **Martín Villa** está imputado son los siguientes: Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, José Castillo y Bienvenido Pereda Moral, durante la Masacre del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria/Gasteiz; Rafael Gómez Jáuregui, el 12 de mayo de 1977 en Rentería; José Luis Cano Pérez, el 14 de mayo de 1977 en Iruñea/ Pamplona; Francisco Javier Núñez, el 15 de mayo de 1977 en Bilbao; José María Zabala Erasun, el 8 de septiembre de 1976 en Hondarribia; María Norma Menchaca, el 9 de julio de 1976 en Santurce; de Arturo Ruiz García, el 23 de enero de 1977 en Madrid. Y de Germán Rodríguez, el 8 julio de 1978, en Iruñea/Pamplona.

**ELS CRIMS QUE «ASSETGEN» L’EXMINISTRE POSTFRANQUISTA RODOLFO MARTÍN VILLA. Moisés Pérez. *El Temps*, 3 de setembre del 2020**

Un dels episodis dramàtics que envolta la figura de Martín Villa és la matança de Vitòria del 3 de març de 1976. En aquella jornada, la policia armada va desallotjar amb violència descarnada una assemblea obrera celebrada a una parròquia de la capital basca. La intervenció de les forces de seguretat, les quals estaven comandades per **Martín Villa**, va provocar 150 ferits i la mort de cinc joves. L’any 1976 també van ser assassinats Jesús Maria Zabala i Maria Norma Menchaca. Si el primer va faltar a causa de la repressió de la Guàrdia Civil durant una manifestació al municipi basc d’Hondarribia, la segona va ser assassinada pel grup parapolicial, terrorista i d’extrema dreta Guerrillers de Cristo Rei en el transcurs d’una mobilització a favor de l’amnistia dels presos polítics del franquisme. Per ambdues morts, l’exministre haurà de donar explicacions a la jutgessa argentina, segons recull el digital estatal Cuarto Poder.

**David Juan León Romeo.** Inspector de policia, 1980. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc l’any 1977.

**José Andrés Hernández Campo.** Inspector de policia, 1980.

**Valentín Martín Cabello.** Inspector de policia, 1982.

**Ángel Luis Adame Bernáldez.** Inspector de policia, 1982.

**Domiciano Martínez Honando.** Inspector de policia, 1982. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc, 1977.

**Alfonso Simón.** Cap de la Brigada Regional d’Informació de la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, destituït el 1988. Cruz al Mérito Policial amb distintiu blanc l’any 1976.

**Fernando Sainz Merino.** Inspector de policia fins l’any 1992. Diploma de reconeixement i agraïment, por els serveis desenvolupats durant la seva trajectòria professional, 2019.

**L’EXÈRCIT POPULAR CATALÀ (1969-1979). Oriol Falguera. Rafael Dalmau, Editor (2014)**

La Comissió va nomenar la jutgessa Àngels Vivas, que formava part del Jutjat d’Instrucció número 13 de Barcelona, encarregada d’investigar la qüestió de les tortures. Després de reunir els informes mèdics pertinents, va constatar les lesions permanents i la pèrdua del timpà que Antoní Massaguer arrossegava des dels interrogatoris a la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana, va fer informes psiquiàtrics dels detinguts, i acaraments i rodes de reconeixement en què els tres detinguts identificaren els policies **Alfonso Simón Vinao**, **Fernando Sáiz Merino**, **José Andrés Hernández Campo**, **David Juan León Romeo** i **Domiciano Martínez Honando** com les persones que els van torturar**.**

**EL SUPREMO CONFIRMA LA CONDENA A LOS POLICÍAS QUE MATARON AL ‘GRAPO’ MARTÍN LUNA. *El País* 28 de juny de 1988**

La Audiencia de Barcelona condenó a los inspectores **David Juan León Romero**, **Ángel Luis Adame Bernáldez** y **Valentín Martín Cabello** a una pena, para cada uno de ellos, de seis meses y un día de prisión menor por homicidio con la eximente incompleta de "cumplimiento del deber".

Martín Luna murió por disparos de la policía en Barcelona el 5 de diciembre de 1982, en una operación montada por el antiguo Mando único para la Lucha Contraterrorista para detenerle.

**21656 REAL DECRETO 1063/1989, DE 28 DE AGOSTO. POR EL QUE SE INDULTA A VALENTÍN MARTÍN CABELLO, DAVID JUAN LEÓN ROMEO Y ÁNGEL LUIS ADAME BERNÁLDEZ. Ministerio de justicia (BOE, núm. 2011. 4 de setembre de 1989)**

Oídos el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de agosto de 1989. Vengo en conmutar las penas privativas de libertad y sus accesorias impuestas a **Valentín Martín Cabello**, **David Juan León Romeo** y **Ángel Luis Adame Bemáldez** por las de multa de 100.000 pesetas a cada uno de ellos.

El Ministro de Justicia.

ENRIQUE MÚGICA HERZOG

**Jorge Ignacio Moreno Amartriain.** Grupo VI des de finals dels 90 inspector de la Brigada Provincial d’Informació del CNP fins l’any 2005.

**EL RASTRE DELS INSPECTORS DE POLICIA QUE VAN INTENTAR CAPTAR L’ACTIVISTA QUIM GIMENO. *La Directa*, 1 de juliol del 2022.**

El seu nom real és **Ignacio Moreno Amatriain**, però des de finals dels 90 fins a principis dels 2000, quan era cap del temut Grup 6 de la Brigada Provincial d’Informació (BPI) de la policia espanyola, se’l coneix com a Jordi. La seva identitat real es va incorporar a la querella d’#EstatInfiltrat, després que fins a vuit testimonis el reconeguessin en les fotografies que la Directa va realitzar durant les trobades entre l’activista Gimeno i els policies captadors el 2016.

Durant els anys al capdavant del grup de la BPI, va estar implicat en interrogatoris i seguiments a activistes i almenys va ser denunciat quatre vegades per tortures i maltractament: pels tres de Gràcia, pels joves de Torà, per una fotoperiodista de Terrassa i per un jove de Sants que va sortir de comissaria amb els timpans rebentats, segons sentència ferma.

**Entrevista a DAVID FERNÀNDEZ: «LA BRIGADA D’INFORMACIÓ ÉS UNA HISTÒRIA DE CLAVEGUERES, DE GUERRA BRUTA I DE PROTECCIÓ DE DELINQÜENTS». Laura Aznar. *Crític*, 22 de gener del 2019**

Hi ha hagut un procés de renovació durant els últims 20 anys, hi deu haver jubilats, però molts segueixen actius i n’hi ha d’ascendits i tot. D’aquells anys, el cas més important és el del policia conegut amb el sobrenom de *Jordi*, el responsable del grup 6. El *Jordi* era una persona que t’aturava pel carrer en una *mani* i t’agafava del coll. Li va passar al Jesús Rodríguez, que en una mani, li va dir: «El proper en caure seràs tu». El *Jordi* també és qui, en un interrogatori als «3 de Gràcia», s’encarrega d’inventar-se noms de grups armats que mai han existit, tipus Acció Radical Catalana o Escamot Barceloní d’Alliberament Nacional. Són grups que van tenir la vida efímera d’un comunicat de premsa de la policia. Després de la repressió de l’1-O, on va participar activament, **Ignacio Moreno *Jordi*** ha estat ascendit a comissari en cap de la Brigada Provincial d’Informació. L’ascens és del febrer del 2018. Declara com a testimoni al judici que arrencarà al febrer.

**EL JUTGE ENVIA QUARANTA-CINC POLICIES ESPANYOLS A JUDICI PER LES CÀRREGUES DE L’1-O A BARCELONA. *Vilaweb*, 25 de gener de 2023**

El magistrat Francisco Miralles obre la porta perquè els ferits puguin acusar-los per lesions i tortures

El jutge que investiga les càrregues de la policia espanyola durant el referèndum de l’1-O a Barcelona ha tancat la instrucció i ha decidit d’enviar quaranta-cinc agents a judici, segons que ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així mateix, deixa la porta oberta perquè els afectats per les intervencions els puguin acusar no només de lesions, sinó també de tortures. El tancament de la instrucció es produeix cinc anys després dels fets i malgrat els intents de la fiscalia de boicotar la causa. De fet, va aconseguir que s’expulsés l’Ajuntament de Barcelona, que exercia com a acusació particular.

**AUTO Barcelona, 20 de enero de 2023 Magistrado: Francisco Miralles Carrió**

HECHOS PRIMERO.—En el presente procedimiento se ha investigado las denuncias por lesiones presentadas por una pluralidad de personas contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante los hechos ocurridos en Barcelona el día 1 de octubre de 2017.

SEGUNDO.—Se han practicado las diligencias que se han considerado pertinentes.

PARTE DISPOSITIVA ACUERDO: que se siga la tramitación de conformidad con los dispuesto en el Capítulo IV, Título II, Libro IV de la Ley de Enjuicimiento Criminal, incoándose el correspondiente procedimiento abreviado contra los siguientes funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía:

- 0000, por los hechos que se le imputan en el fundamento jurídico Séptimo, Escola Mediterrànea. - 0000, por los hechos que se le imputan en el fundamento jurídico Vigésimo, Escola Pias Sant Antoni. - 0000, por los hechos que se le imputan en el fundamento jurídico Décimo Noveno, Escola Projecte, Vigésimo Quinto, Escola Dolors Monserdà y Vigésimo Séptimo, Escola Infant Jesús - 0000, por los hechos que se le imputan en el fundamento jurídico Séptimo, Escola Mediterránea, y fundamento jurídico Décimo Sexto, Escola Pau Claris. - 0000, por los hechos que se le imputan en el fundamento jurídico Décimo Segundo, Escola Ramon Llull.

*Nota: La interlocutòria és més llarga, però m’ha semblat que aquesta fragment és suficient com a mostra. No apareixen els noms dels 45 policies processats, però sí els delictes pels quals se’ls processa*.