**INFORMACJA O ODZNACZONYCH**

**Krzyż Wolności i Solidarności:**

**Jerzy Jacek Bojarski**

Od połowy lat 70-tych był związany z Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego przy klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie, którego członkowie oprócz działalności religijnej aktywnie prowadzili działalność opozycyjną polegającą na wydawaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw. Pan Jerzy Jacek Bojarski pełnił funkcję kierownika sekcji politycznej Duszpasterstwa. Po wprowadzeniu stanu wojennego udzielał pomocy materialnej osobom represjonowanym oraz ich rodzinom w Lublinie i Świdniku. Po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1984 r., został pracownikiem księgarni uniwersyteckiej gdzie zorganizował punkt kolportażu bezdebitowych wydawnictw, czasopism i innych materiałów propagandowych sygnowanych przez podziemną „Solidarność”. W latach 1976-1980 oraz 1982 -1984 władze zastrzegły mu możliwość wyjazdów zagranicznych.

**Marek Andrzej Derewiecki**

Prowadził działalność opozycyjna od 1979 roku. Jako uczeń LO im. Asnyka w Bielsku-Białej był współorganizatorem i aktywnym członkiem niezależnego ruchu uczniowskiego, kolporterem wydawnictw SKS, KSS KOR. Utrzymywał kontakty z studenckim środowiskiem opozycyjnym z Krakowa i był dostarczycielem literatury bezdebitowej. W dniu 3.10.1979 został w Bielsku–Białej zatrzymany podczas kolportażu przywiezionego z Krakowa pisma studenckiego „Sygnał”. Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W latach 1980-1986, gdy studiował historię na KUL, zaangażował się w działania związane z niezależnym ruchem wydawniczym. Jako członek NZS był w 1982 r. wydawcą pisma „Emisariusz”, sygnowanego przez NZS. W 1985 r. związał się z Liberalno-Demokratyczna Partią ”Niepodległość”, stając się czołowym działaczem jej oddziału lubelskiego. Dla LDPN drukował redagowane w Warszawie pismo „Niepodległość” i „ABC” oraz redagował, drukował i kolportował „Gazetę Polityczną” – organ lubelskiego oddziału LDPN. Na bazie działalności wydawniczej rozpoczętej przy lubelskim oddziale Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” utworzył wraz z Marcinem Dybowskim Wydawnictwo „Antyk”. Nazwa „Antyk” nawiązywała do struktury Armii Krajowej przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej. W ramach „Antyku” Pan Marek Derewicki był wydawcą, redaktorem, drukarzem i kolporterem kwartalnika politycznego „Antyk” oraz pozycji książkowych w serii „Biblioteka Antyku”. Był także wydawcą pism „Spotkania” i polsko-ukraińskiego „Suczasnist”. Niezależną działalność wydawniczą kontynuował także w trakcie studiów doktoranckich na KUL w latach 1987-1990.

**Jacek Dyć**

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Zakładu Robót Górniczych w Łęcznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności” w Łęcznej. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw i sporządzaniu napisów dot. „Solidarności”. Prowadził także akcję zbierania podpisów pod apelem podziemia „Solidarności” do załóg górniczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego o niewstępowanie do nowych związków zawodowych oraz uczestniczył w zbiórkach pieniędzy na działalność związkową. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnych struktur „Solidarności” z Łęcznej i Lublina oraz z opozycyjnymi działaczami „Solidarności” Rolników Indywidualnych, zwłaszcza Januszem Rożkiem. Za kolportaż nielegalnej literatury w miejscu pracy i na terenie Hotelu Górniczego nr 1, Jacek Dyć został 31.01.1983 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy w Zakładzie Robót Górniczych i przez 6 miesięcy pozostawał bez pracy. Jacek Dyć kontynuował działalność opozycyjną i związkową także w okresie pracy w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego – Zakład w Łęcznej. W kwietniu 1987 r. przekazał rozgłośni BBC w Londynie informację o strajku pracowników zakładu montażu LPBM w Łęcznej z powodu niskich płac, za co został ukarany dyscyplinarnie i przeniesiony do pracy na inną budowę w Lublinie. Tu także był reprezentantem pracowników w sprawach płacowych, a po legalizacji NSZZ „Solidarność” przewodniczącym Komisji Zakładowej. Od 1989 wchodził w skład Komitetu Obywatelskiego i zaangażowany był w kampanię wyborczą kandydatów KO. Z powodu swojej działalności Pan Jacek był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie oraz karany przez Kolegium do spraw wykroczeń. Wielokrotnie prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, m.in. przed wizytą Jana Pawła II w Lublinie w 1987 r., dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania i perlustracji jego korespondencji.

**Józef Godlewski**

Prowadził działalność opozycyjną od połowy lat 70-tych. Związany z Komitetem Obrony Robotników zaangażowany był w kolportaż wydawnictw KSS KOR w Lublinie. Aktywnie działał także w Duszpasterstwie Akademickim przy klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie. Od powstania NSZZ „Solidarność” stał się aktywnym członkiem tego związku, był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Energetycznych w Lublinie. Był również pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Pracował w dziale interwencji, a następnie na stanowisku referenta ds. osobowych i socjalnych. 13 grudnia 1981 skutecznie przeprowadził akcję zabezpieczenia i wywiezienia znacznej części akt z siedziby Zarządu Regionu. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 15.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, włączył się aktywnie w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” w Świdniku i Lublinie. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych i ulotek. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Po zwolnieniu z przymusowych ćwiczeń wojskowych w Czerwonym Borze kontynuował działalność opozycyjną i kolporterską. Rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw stało się podstawą objęcia go postępowaniem prokuratorskim. W 1987 r. zmuszony do zwolnienia się z pracy w Zakładach Energetycznych Lublin, zatrudniony został w Lubelskich Zakładach Zielarskich Herbapol, gdzie podjął także aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Stanął na czele grupy inicjatywnej, a w 1989 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Herbapolu. Z powodu swej działalności Pan Józef Godlewski był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. W trakcie jednej z rewizji w 1985 r. skonfiskowano mu nawet prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu, a następnie zaaranżowano kontrolę drogową i ukarano z powodu braku tych dokumentów. Formą represji wobec Pana Józefa Godlewskiego było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1982 r. na 2 lata.

**Bronisław Greszata**

Od 1984 r., uczestniczył w życiu politycznym w kraju działając w związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie Tomaszowa Lubelskiego, gminy Komarów i okolic. Był jednym z inicjatorów i aktywnych działaczy tej organizacji. Z czasem gdy organizacja rozrosła się i pozyskała większą ilość członków Pan Bronisław Greszata zorganizował sieć punktów kolportażowych ulotek, biuletynów i prasy, łączność kurierską z innymi ośrodkami i organizacjami dysydenckimi w kraju. Jego opozycyjna działalność przejawiała się w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnej prasy, ulotek, plakatów i biuletynów informacyjnych NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Współpracował ściśle ze strukturami związku NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, Kościołem i duchowieństwem. Organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami, redagował i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa i prasę tj. „Roztocze” i „Informator Zamojski”. Brał udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, manifestacjach, demonstracjach oraz dniach skupienia rolników. Był jednym ze współorganizatorów uroczystości patriotycznych na terenie Tomaszowa Lubelskiego i okolic m. in. obchodów rocznicy Konfederacji Tyszowieckiej z 1656 r., oraz bitwy pod Komarowem z 1920 roku. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała i kilkakrotnie przeprowadzała przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych Pana Greszaty, kontrolowała także przychodzącą i wychodzącą korespondencję. W roku 1989 r., brał czynny udział w wyborach do Sejmu i Senatu oraz wszedł także w skład członków powołanego w dniu 5.04.1989 r., Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie w Zamościu z ramienia związku NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tomaszowie Lubelskim.

**Grudzień Wiktor Tomasz**

Jako student historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od IX 1981 r. działał w NZS. Na przełomie listopada i grudnia 1981 uczestniczył w strajku na UMCS solidarnościowym ze studentami radomskiej WSI. W okresie 13-15 XII 1981 był członkiem służby porządkowej podczas strajku w miasteczku akademickim, a w dniach 16-17 grudnia podczas strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. Od stycznia 1982 do 1987 roku prowadził w rodzinnym mieszkaniu punkt kolportażu pism podziemnych (m.in. „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, lubelska „Solidarność Nauczycielska”, „Tygodnik Mazowsze”, „Spotkania”, książek NOWej, i Biblioteki Spotkań); Od stycznia do marca 1982 roku drukowano tu „Informator”. W latach 1982-1983 był łącznikiem między redakcją a drukarnią i kolporterem „Biuletynu NZS”. W grudniu 1982 roku został zatrzymany i przesłuchiwany w ramach akcji Boruta obejmującej środowisko studentów działaczy tzw. drugiego obiegu wydawniczego. W latach 1984-1986 był kolporterem, składaczem i uczestnikiem prac tzw. przygotowalni dla podziemnego pisma „Spotkania”, zaś w latach 1985-1989 drukarzem i introligatorem w wydawnictwie Fundusz Inicjatyw Społecznych.

**Haczewska Barbara**

Od powstania NSZZ „Solidarność” była aktywną działaczką związkową, zaangażowaną w tworzenie struktur związku w oświacie i organizatorką struktur „Solidarności” w zakładach pracy Lubelszczyzny. Była członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodnicząca Komisji Zakładowej w VII LO w Lublinie, gdzie pracowała jako nauczyciel geografii i wychowawca młodzieży. W listopadzie 1980 r. uczestniczyła w strajku nauczycieli w Gdańsku. Pani Barbara Haczewska była także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „S”, pracowała w Sekcji Oświaty i Wychowania. Jako delegat Zarządu Regionu brała udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W listopadzie 1981 weszła w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół i 19 listopada zorganizowała strajk czynny nauczycieli w swojej szkole LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, co zapoczątkowało falę strajków w 24 innych szkołach Lubelszczyzny o samorządność szkół i zmiany podstawy programowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego w dniach 13-17 grudnia 1981 r., jako członek - założyciel Regionalnego Komitetu Strajkowego, uczestniczyła w strajku okupacyjnym w WSK PZL Świdnik. Po pacyfikacji strajku przez 3 doby ukrywała się w podziemiach WSK PZL, odniosła znaczny uszczerbek na zdrowiu. Do kwietnia 1982 pozostawała w ukryciu. Powróciwszy do domu, mimo że pozostawała bez pracy, zwolniona 4 stycznia 1982 r., podjęła działalność konspiracyjną. Była współorganizatorką systemu podziemnego nauczania licealistów z zakresu historii oraz wraz z mężem uczestniczyła w tworzeniu podziemnego Radia „S” na Lubelszczyźnie. W latach 1987-1988 także wspólnie z mężem organizowała w swoim domu seanse kina domowego - filmów niedopuszczonych do projekcji przez cenzurę oraz zbierała informacje dot. podziemnej działalności, które były przekazywane do Radia Wolna Europa.

**Haczewski Ireneusz Jerzy**

Jako człowiek o zdeklarowanych poglądach, krytyczny wobec władzy dał się poznać już w okresie nauki w LO w Lublinie. W 1957 roku zaprojektował i skonstruował nadajnik radiowy, z którego nadawał komunikaty polityczne i niezależne programy, m.in. retransmisje Radia Wolna Europa. Z tego powodu 19 grudnia 1957 r. został aresztowany, zaś 26 marca 1958 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie, Wydział dla Nieletnich umorzył sprawę. Od powstania NSZZ „Solidarność” był aktywnym działaczem związkowym, członkiem Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej w Domach Towarowych „Centrum” w Lublinie, gdzie pracował. Zaangażowany był także w tworzenie struktur „Solidarności” w zakładach pracy Lubelszczyzny. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany w kolportaż ulotek w różnych zakładach, gromadzenie funduszy na kontynuowanie działalności oraz w zbiórki na pomoc represjonowanym został zwolniony z pracy i utrzymywał się z radiofonizacji kościołów. Organizował i aktywnie uczestniczył w druku ulotek, użyczając na ten cel swojego domu letniskowego w Kazimierzu. Pan Ireneusz Haczewski był wykonawcą nadajnika oraz osobą przygotowującą nagrania magnetofonowe do emisji audycji Radia „Solidarność Świdnik”. Radio to funkcjonowało od 29 kwietnia 1983 r. do 26 sierpnia 1988 r., nadając 43 audycje. Pierwszych 7 na falach UKF, a od 14 lutego 1984 r., dzięki skonstruowanemu przez Ireneusza Haczewskiego nowemu nadajnikowi, na fonii II programu telewizyjnego, co znacznie wzmocniło informacyjne oddziaływanie Radia „Solidarność”. Ponadto Pan Haczewski skonstruował i wdrożył do pracy odbiorniki do prowadzenia nasłuchu i automatycznego zapisu emisji pasm wykorzystywanych przez SB. W dniu 15.02.1984 r., po przeszukaniu mieszkania, w trakcie którego zarekwirowano m.in. taśmy magnetofonowe z nagranymi, przygotowanymi do emisji audycjami Radia „Solidarność Świdnik” Ireneusz Haczewski został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony 26.07.1984 r. na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Lublinie, na mocy amnestii. Po zwolnieniu z aresztu Pan Ireneusz Haczewski nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Był twórcą i redaktorem kwartalnika filmowego „Niezależny ViR” kolportowanego na kasetach wideo, nagrywanych w domu I. Haczewskiego, do różnych miast w Polsce i za granicę. W latach 1987-1988 wspólnie z żoną Barbarą organizował w swoim domu seanse kina domowego - filmów niedopuszczonych do projekcji przez cenzurę oraz zbierał informacje dot. podziemnej działalności, które przekazywał do Radia Wolna Europa. W 1989 r. zaangażował się w działalność Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Wszedł także w skład utworzonego 2.07.1989 r. w Lublinie Komitetu Upamiętnienia Ofiar Terroru i Represji w Lublinie w latach 1939-1944-1954, pełniąc w nim funkcję rzecznika prasowego.

**Handerski Adam**

Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Chełmie aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Oddziale II PKS. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w zbieranie składek pieniężnych na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki na pomoc rodzinom internowanych. Aktywnie uczestniczył także w kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” w 1984 toczyło się wobec Adama Handerskiego postępowanie prokuratorskie. Wobec w/w zastosowano środek zapobiegawczy – dozór MO od 21.05.1984 r. z obowiązkiem meldowania się raz w tygodniu w Komendzie MO w Chełmie. Sprawę zakończono skierowaniem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmie. Na mocy amnestii postępowanie karne umorzono. Adam Handerski utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności”, był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. Był inwigilowany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania.

**Jagusiewicz Marian**

W 1980 r. był założycielem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowlano Drogowym w Biłgoraju. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „S” w w/w zakładzie. Był także organizatorem struktur związku na terenie Biłgoraja oraz aktywnym działaczem MKR w Biłgoraju. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w ZK w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzyniu do 06.12.1982 r. Po zwolnieniu z internowania rozpoczął działalność w podziemnych strukturach „S” na terenie Biłgoraja. Zaangażowany był w druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych w Biłgoraju. W latach 1983-1989 był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie przez SB, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i przesłuchiwany z powodu prowadzenia działalności politycznej i kontakty z działaczami związkowymi z Biłgoraja, Lublina, Zamościa i terenu całego kraju. Zwolniony z pracy w ramach represji, zaczął prowadzić prywatny komis. W 1989 r. był założycielem i członkiem komitetu obywatelskiego.

**Jakson Waldemar**

Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1978 roku. W czasie studiów na UMCS w Lublinie zaangażowany był w kolportaż wydawnictw Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruchu Młodej Polski oraz grup związanej z niezależnym pismem młodych katolików „Spotkania”. W 1978 uczestniczył w akcji kolportażu ulotek przed wyborami do rad narodowych, a w 1980 przeciwko budowie trasy szybkiego ruchu w centrum Częstochowy, włączając się w działania nielegalnego Komitetu Obrony Jasnej Góry, który w styczniu 1980 r. powstał na KUL-u. Był także organizatorem akcji ulotkowych w Świdniku i dostarczycielem literatury bezdebitowej do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Za jego pośrednictwem docierało tam pismo KOR „Robotnik”. W VII 1980, wraz innymi działaczami opozycji, zbierał informacje o strajkach w Lublinie, następnie przekazywane do zachodnich korespondentów i Radia Wolna Europa. Był także drukarzem i introligatorem, pomagał w składaniu i druku różnych wydawanych przez „Spotkania”, poza cenzurą, publikacji. Aktywnie uczestniczył w manifestacjach religijno-patriotycznych z okazji rocznic narodowych, organizowanych m.in. w lubelskim kościele powizytkowskim, a także w Duszpasterstwie Akademickim przy klasztorze Ojców Dominikanów. Pan Waldemar Jakson był również pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, redaktorem Informatora Zarządu Regionu. 13 grudnia 1981, po zduszeniu oporu dyżurujących pracowników w zabarykadowanej od środka siedzibie ZR, został zatrzymany i od 14. 12. 1981 internowany. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włodawie, a następnie w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w Kielcach-Piaskach i ponownie w Załężu. Zwolniony 17. 09. 1982. Po powrocie z internowania, do 1983 r. pozostawał bez zatrudnienia – korzystał z pomocy materialnej Kościoła i struktur podziemnych „S”, nie zaprzestał jednak działalności opozycyjnej. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności” w Świdniku i Lublinie, zwłaszcza w WSK w Świdniku i UMCS w Lublinie. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych i ulotek, głównie na terenie Świdnika. W 1989 r. aktywnie wspierał Komitet Obywatelski Lubelszczyzny, pracował jako wolontariusz w Biurze Wyborczym KO.

**Kozaczyński Adam Tomasz**

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Rejonu Dróg Publicznych w Tomaszowie Lubelskim. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „S” w RDP i pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „S”. Wybrany został także na przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Tomaszowie Lubelskim. Jako przedstawiciel woj. zamojskiego wchodził w skład Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego. Był także dostarczycielem literatury bezdebitowej do Tomaszowa i kolporterem ulotek, podziemnej prasy i książek. Po wprowadzeniu stanu wojennego został 15.12.1981 r. internowany. Osadzony w ZK w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie. W trakcie internowania był szykanowany, a w Kwidzynie dwukrotnie pobity. 12.05.1982 r. za odmowę wyjścia z sali mieszkalnej, gdzie szukano emblematów „Solidarności” i drugi raz w dniu 14.08.1982 r., gdy brał udział w akcji protestacyjnej internowanych, którzy domagali się wpuszczenia na teren ośrodka osób przybyłych w tym dniu na widzenia. W czasie tłumienia tej akcji protestacyjnej przez funkcjonariuszy MO, ZOMO i służby więziennej z powodu dotkliwego pobicia został hospitalizowany. Za czynny udział w buncie internowanych został w dniu 6.09.1982 r. aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu. W dniu 23.05.1983 r. Sąd Wojewódzki w Elblągu orzekł wobec Adama Kozaczyńskiego 1 rok i 6 miesięcy roku pozbawienia wolności oraz 25 tys. zł grzywny. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania. Sąd uchylając postanowieniem z 1.04.1983 r. areszt tymczasowy, zastosował w to miejsce dozór MO, z obowiązkiem meldowania się w MO 2 razy w tygodniu. Dozór MO wobec A. Kozaczyńskiego uchylono postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z 18.08.1983 r., w związku z umorzeniem sprawy na mocy amnestii. Po odzyskaniu wolności Adam Kozaczyński, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności i w dalszym ciągu zajmował się kolportażem podziemnej prasy i wydawnictw. Wchodził w skład zespołu redagującego niezależne pismo „Roztocze”, które drukowane było, także przy udziale A. Kozaczyńskiego, m.in. w jego mieszkaniu. 18.04.1984 r. pod zarzutem redagowania i rozpowszechniania nielegalnego pisma Adam Kozaczyński został aresztowany i objęty śledztwem prowadzonym przez WUSW w Zamościu. 28.07.1984 r. zwolniony z aresztu na mocy amnestii. Do kwietnia 1985 r. pozostawał bez zatrudnienia – korzystał z pomocy materialnej Kościoła i struktur podziemnych „S”. W latach 1987-1989 był członkiem powołanej 5.10.1986 r. Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, która miała być jawnym przedstawicielstwem pozostającego w konspiracji Tymczasowego Zarządu Regionu. Od 1989 wchodził w skład Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Zamościu. Wybrany jako jego przewodniczący, zaangażowany był w kampanię wyborczą kandydatów KO, organizując i prowadząc spotkania i wiece przedwyborcze. Aktywnie uczestniczył w manifestacjach religijno-patriotycznych z okazji rocznic narodowych. W 1989 został przewodniczącym Komitetu Przywrócenia Korony Pomnikowi Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Lubelskim. Z powodu swej działalności Adam Kozaczyński był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie oraz karany przez Kolegia do spraw wykroczeń. Wielokrotnie, dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania i pracy. Formą represji było także dwukrotne zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

**Łukowska Anna Teresa**

Była zatrudniona na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, gdzie współpracowała z pierwszym wśród wyższych uczelni kołem „Solidarności” od roku 1980. Czynnie wspierała działania nielegalnych struktur Solidarności szczególnie podczas strajków studentów i pracowników akademickich. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w 1982 r., na UMCS powołana została przez Radę MIFiS komisja do przeprowadzenia rozmów z działaczami i pracownikami dydaktyczno-naukowymi, którzy przejawiali negatywną postawę wobec władz PRL i działanie polityczne. Po zakończeniu strajków uczelnianych wznowiono zajęcia dydaktyczne. Po krótkim czasie Pani Anna Łukowska zatrudniona została w Ośrodku Rozpowszechniania wydawnictw Polskiej Akademii Nauk „ORPAN” w charakterze sprzedawcy książek na UMCS w Lublinie. Pani Łukowska nie zaniechała działalności opozycyjnej. Przechowywała w mieszkaniu materiały bezdebitowe, kolportowała i rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa takie jak książki, broszury, ulotki oraz biuletyny sygnowane przez nielegalne struktury krajowe i regionalne NSZZ „Solidarność”. W związku z nielegalną działalnością dnia 9.09.1986 r., została przeprowadzona u Pani Łukowskiej rewizja pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku której ujawniono i zakwestionowano nielegalne materiały, książki, informatory, ulotki i prasę. W/w odmówiła podania źródła pochodzenia ujawnionych materiałów w związku z czym dnia 11.09.1986 r., została przeprowadzona z nią rozmowa ostrzegawcza, na której to odmówiła wydania posiadanej nielegalnie literatury oraz ujawnienia nazwisk kolporterów prasy.

**Machnik Stanisław Władysław**

Od chwili powstania NSZZ „S” stał się aktywnym działaczem związkowym, zaangażowanym w tworzenie struktur tego związku w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt”. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” w Inwestprojekcie, zaś w 1981 przewodniczącym regionalnej komisji budownictwa „S” w Lublinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Mimo przeprowadzenia z nim w grudniu 1981 r. rozmowy ostrzegawczej, włączył się w odbudowę regionalnych struktur związkowych i aktywnie uczestniczył w pracach podziemnej Komisji Zakładowej w Inwestprojekcie. Prowadził szeroką działalność kolportażowo-wydawniczą. W ramach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” nadzorował druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek. Zorganizował grupę taksówkarzy, która zaangażowana była w kolportaż. Był także członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, a od kwietnia 1983 r. jego przewodniczącym. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” i organizowanie punktu poligraficznego w dniu 23.08.1983 r., po przeprowadzonej w jego mieszkaniu rewizji, Stanisław Machnik został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Po 3 miesiącach aresztowania zwolniony został z pracy. W czasie pozbawienia wolności znacznie pogorszył się stanu jego zdrowia, w okresie od 27.01 do 22.02.1984 r. był nawet hospitalizowany w szpitalu Więziennym w Warszawie. Podczas pobytu w Areszcie Śledczym w Lublinie i w Warszawie-Mokotowie 8 był karany dyscyplinarnie za kontakty z innymi więźniami politycznymi i z osobami kontynuującymi działalność opozycyjną, pozostającymi na wolności. Areszt tymczasowy wobec Stanisława Machnika, mimo jego złego stanu zdrowia oraz wstawiennictwa i prośby arcybiskupa lubelskiego Bolesława Pylaka, motywowanej koniecznością nadzoru autorskiego nad budowanymi kościołami, kilkakrotnie przedłużano. Zwolniony został 22 VII 1984 na mocy amnestii. Po zwolnieniu z więzienia nie zaniechał działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności”. W listopadzie 1984 r. był sygnatariuszem listu otwartego do Sejmu PRL w sprawie wyjaśnienia zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki, z tego powodu toczyło się wobec niego i 4 pozostałych sygnatariuszy postępowanie prokuratorskie. Podczas wizyty Jan Pawła II w Lublinie w dniu 9.06.1987 r. przekazał dar ołtarza od podziemnej Solidarności – rzeźbę „Drzewo Życia” ze srebra zebranego przez członków Solidarności z Lubelszczyzny. Z powodu swej działalności Stanisław Machnik był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywany na 48 godzin, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania. Represjom poddana została także rodzina S. Machnika – przeszukania i rozmowy ostrzegawcze z żoną. Formą represji wobec Pana Stanisława Machnika było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w 1983 r. na 2 lata.

**Magierski Jan Paweł**

Od połowy lat 70-tych związany był z niezależnym ruchem wydawniczym i kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W latach 1978-1980 był współpracownikiem pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, odpowiadał za sprawy techniczne. Jednocześnie był drukarzem i organizatorem transportu materiałów drukarskich i wydrukowanych nakładów. Od września 1980 r. był członkiem władz uczelnianych NSZZ „Solidarność” w Akademii Rolniczej w Lublinie, a następnie Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Naukowego „S” w Lublinie. Współpracował z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego drukując ulotki i komunikaty. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 21.12.1981 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami "Solidarności” nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się jako organizator i koordynator poszczególnych etapów przygotowywania i rozpowszechniania w wydawanie „Informatora <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Był także pomysłodawcą, na następnie członkiem redakcji, drukarzem, redaktorem technicznym, organizatorem druku, sprzętu, materiałów poligraficznych oraz transportu nakładów i kolportażu pisma „Miesięcznik. Opinie, Komentarze, Analizy. Niezależne Pismo NSZZ <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni” Pan Jan Magierski był również współzałożycielem wydawnictwa Biblioteka Informatora, które rozpoczęło działalność w 1983 r., bazując na zapleczu poligraficznym pisma „Informator <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Uczestniczył ponadto w drukowaniu pisma „Solidarność Wiejska” oraz organizował druk lubelskich edycji „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze”. Z powodu swojej działalności Pan Jan Magierski był inwigilowany i kontrolowany przez SB i przesłuchiwany. Przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, a miejscu zamieszkania i na uczelni gdzie pracował, wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.

**Mathiasz Andrzej Marek**

W 1980 r. współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wiceprzewodniczącym Tymczasowego Komitetu Założycielskiego. W 1981 r. wchodził w skład Zarządu Uczelnianego NZS UMCS. Jednocześnie brał aktywny udział w działalności teatru studenckiego „Provisorium”, który „prezentował teksty politycznie negatywne”. 13.grudnia1981 r. uczestniczył w podjętym w Miasteczku Akademickim UMCS – w Domu Studenckim „Grześ” strajku okupacyjnym. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego. Po zakończeniu strajku dołączył do protestu pracowników Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów i do 17 grudnia1981 uczestniczył w strajku okupacyjnym w LZNS. Po pacyfikacji strajku ukrywał się do 6 lutego 1982 r., kiedy został zatrzymany. Podczas zatrzymania i rewizji w zajmowanym przez niego mieszkaniu zakwestionowano m.in. papier, matryce, maszynę do pisania, farbę powielaczową oraz grypsy i notatki pochodzące od osób internowanych. Oskarżony o kierowanie strajkiem studenckim oraz przygotowywanie, druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych 8 lutego 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony na podstawie nakazu wydanego 16 lipca 1982 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie, który przyjął złożone przez Prorektora UMCS poręczenie i uchylił areszt. Wyrokiem z 26 sierpnia1982 r. Sąd umorzył warunkowo postępowanie karne w stosunku do Andrzeja Mathiasza i wyznaczył okres próby na 1 rok oraz obciążył go opłatami skarbowymi i kosztami postępowania. Po odzyskaniu wolności A. Mathiasz nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności”, zwłaszcza na UMCS w Lublinie. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych i ulotek. Z powodu swojej działalności Pan Andrzej Mathiasz był inwigilowany i kontrolowany przez SB. Wielokrotnie przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, a miejscu zamieszkania przeprowadzano przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

**Mazurek Kazimierz**

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie PKP w Chełmie. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „S” w Węźle PKP Chełm. Z racji pełnionej funkcji był odpowiedzialny za wszystkie akcje strajkowe i protestacyjne, oraz kolportaż plakatów i literatury na PKP Chełm. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw niezależnych. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami, był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. Był inwigilowany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania.

**Michalczyk Józef Czesław**

Od 1980 roku był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Od 1981 roku organizował strajki w zakładzie pracy w Kraśniku. Dnia 18.12.1981 r., po pacyfikacji strajku w FŁT Pan Józef Michalczyk został aresztowany i skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Kraśnik na 3 miesiące pozbawienia wolności w okresie 18.12.1981-18.03.1982. Po wyjściu z więzienia nie zaprzestał działalności, nadal wspierał struktury NSZZ Solidarność w FŁT w Kraśniku. Zbierał składki członkowskie na działalność statutową (świadczenia i zapomogi związkowe), rozprowadzał ulotki i czasopisma, brał udział w akcjach związkowych, pikietach, oflagowaniach i manifestacjach w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku. Brał udział w comiesięcznych mszach za Ojczyznę w Urzędowie, był współorganizatorem pielgrzymek Świata Pracy do Częstochowy. W 1983 r., przed świętem 3-go Maja został aresztowany prewencyjne na 24 godziny. W 1989 roku brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Kraśniku. W wyborach do Sejmu Kontraktowego był pełnomocnikiem w kampanii wyborczej z Okręgu Kraśnik oraz delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.

**Okoń Jan**

Od chwili powstania NSZZ „S” na terenie Zakładów Azotowych w Puławach aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w strajku w ZA Puławy, był członkiem Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku, w dniu 19.12.81 został zwolniony z pracy w ZA. Za zorganizowanie i kierowanie w dniach 14-19 XII 1981 akcją protestacyjną w ZA w Puławach 23 XII 1981 został aresztowany i sądzony wraz z Jerzym Saniewskim i Zenonem Benickim. 22 I 1982 Jan Okoń skazany został wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 3 miesiące aresztu i koszta sądowe. Do 24 XII przetrzymywany w KM MO w Puławach, następnie w AŚ w Lublinie. Zwolniony z aresztu 23.01.1982 r. W wyniku rewizji w Sądzie Najwyższym w Warszawie i po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Wojewódzki w Lublinie (X 1982 – I 1983) postępowanie wobec Jana Okonia umorzono. Jan Okoń uczestniczył w kolportażu literatury bezdebitowej w Puławach, a w latach 1986-1989 współorganizował Radio „S” Ziemi Puławskiej. Był aktywnym uczestnikiem uroczystości religijno-patriotycznych w Puławach. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami opozycyjnymi w Puławach. W 1989 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego w tym mieście.

**Opozda Piotr Wiesław**

Uczestniczył w opozycji niepodległościowej od 1975 roku. W trakcie nauki w LO w Bodzentynie aktywnie działał w nieformalnej opozycyjnej grupie uczniowskiej. Następnie w czasie studiów na KUL w Lublinie jako członek KPN zajmował się kolportażem ulotek i różnego rodzaju publikacji przemyconych z Warszawy. Zaangażowany był także w druk niezależnego pisma „Opinia” w Lublinie i uczestniczył akcjach ulotkowych. W 1980 r. drukował na pozyskanym przez siebie powielaczu pismo „Słowo”, które było organem prasowym KPN na region lubelski. Był członkiem Komitetu Więzionych za Przekonania oraz członkiem Rady Politycznej KPN. Jako aktywny działacz KPN był organizatorem manifestacji patriotycznych 11 XI i 3 V. W związku z manifestacją 11 XI 1980 r. pod pomnikiem Unii Lubelskiej w Lublinie, w trakcie której wygłosił przemówienie, wszczęto wobec niego postępowanie prokuratorskie oraz sądowe w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie. W 1984 r. sprawę umorzono na podstawie amnestii. Pan Piotr Opozda podjął także działalność w NSZZ „Solidarność”, był etatowym pracownikiem MKZ w Zamościu. Po ogłoszeniu stanu wojennego kontynuował działalność w KPN ukrywając się przed internowaniem. Na bazie członków i sympatyków KPN zorganizował w styczniu 1982 r. nielegalną organizację „Polski Ruch Oporu”, w ramach której wydawał i kolportował pismo „Słowo i Czyn”. Zatrzymany 12.03.1982 r. został internowany i osadzony w ZK we Włodawie. W trakcie internowania w dniu 7.04.1982 r. został aresztowany przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie za działalność w nielegalnej organizacji pn. Polski Ruch Oporu. 6.05.1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek w Lublinie skazał Piotra Opozdę na trzy lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz 4200 zł grzywny. Na mocy amnestii z dnia 21.07.1984 r. złagodzono mu karę do 1,5 roku pozbawienia wolności. W trakcie odbywania kary więzienia przetrzymywany był w: Areszcie Śledczym w Lublinie, w ZK we Włodawie w ZK w Białołęce, ponownie w ZK we Włodawie i w Areszcie Śledczym w Lublinie, zwolniony 24.03.1983 r. na przerwę w odbywaniu kary, 24.08.1984 ponownie przyjęty do Aresztu Śledczego w Lublinie, skierowany do ZK w Krasnymstawie, a następnie w Strzelcach Opolskich aż do zwolnienia w dn. 27.02.1985 r. Był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Formą represji wobec Piotra Opozdy było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 1980 roku, które cofnięto dopiero w 1989 r.

**Pasieczny Marek**

W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „S” na terenie Chełma i woj. Chełmskiego, członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Zakładowej w Kombinacie Cementowym Chełm, pełniąc funkcję przewodniczącego tej Komisji. Na II Zjeździe Delegatów Regionu Chełmskiego wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Chełmie. Brał aktywny udział w akcjach protestacyjnych i strajkowych. W dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w ZK Chełmie, a następnie od 11.01.1982 r. we Włodawie, od 06.04.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia Kwidzynie i od 19.04.1982 r. w Lublinie. Zwolniony z internowania na podstawie decyzji z 29.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur związkowych w Chełmie. Stanął na czele podziemnej Komisji Zakładowej w Kombinacie Cementowym Chełm. Organizował i aktywnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność” i innych bezdebitowych oraz w gromadzeniu funduszy na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki na pomoc rodzinom internowanych. Ponadto zbierał składki członkowskie oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych. Za działalność w podziemnej „Solidarność” i rozpowszechnianie wydawnictw bezdebitowych w dniu 05.03.1984, po przeprowadzonym w jego mieszkaniu przeszukaniu, w toku którego zakwestionowano m.in. znaczki i plakietki „Solidarności”, liczne broszury i wydawnictwa bezdebitowe w tym wydawnictwa Kultury Paryskiej oraz kasety magnetofonowe, został zatrzymany na 48 godzin, a następnie w dniu 15.03.1984 r. aresztowany. Po zwolnieniu z aresztu, na mocy amnestii z 21.07.1984 r., Marek Pasieczny usiłował wrócić do pracy do Kombinatu Cementowego, jednakże zaproponowano mu znacznie gorsze warunki pracy i płacy, których nie mógł przyjąć. Podjął wówczas decyzję o wyjeździe z Chełma i przeniósł się w rodzinne strony do Krasnobrodu, nie zaprzestał jednak działalności opozycyjnej. Nadal utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” oraz uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych. Był także aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych.

**Pyrtak Tadeusz**

Był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”w Chełmskich Zakładach Obuwia, przewodniczącym Komisji Wydziałowej w ChZO; w marcu 1981 delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Chełm, członkiem Zarządu Regionu, a od listopada 1981 Prezydium Zarządu Regionu. Był także członkiem zespołu redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Chełmskich Zakładach Obuwia im. PKWN” W VIII 1981 zatrzymany za udział w akcji plakatowej w Chełmie, Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła postępowanie, zarzucając im rozpowszechnianie plakatów o treści poniżającej i wyszydzającej rząd i system ustrojowy PRL; w styczniu 1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie umorzył postępowanie przeciwko T. Pyrtakowi. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Chełmie, Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, zwolniony 15 X 1982. Po powrocie z internowania był współpracownikiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Chełmie, kolporterem wydawnictw podziemnych i uczestnikiem akcji ulotkowych. 18 V 1984 aresztowany pod zarzutem kontynuowania działalności w podziemiu. 24 VII 1984 Sąd Rejonowy w Chełmie umorzył postępowanie na mocy amnestii. W związku z udziałem w uroczystościach religijnych w Lublinie w dniu 3 maja 1987 został zatrzymany i 5 maja 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za rzekome zakłócanie porządku publicznego. W styczniu 1989 r. był współzałożycielem jawnego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Chełmie. i delegatem na kolejne Walne Zjazdy Delegatów Regionu Chełm.

**Sokół Jan**

Pseud. konspiracyjny: Skrzydło, Skrzydło Wojciech, Smętek, nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej i konspiracji w latach 1939–45, spółdzielca i działacz ludowy. 22 VII 1950 został aresztowany i uwięziony w WUBP w Rzeszowie, a potem w Krakowie. Dn. 31 XII 1951 Woj. Sąd Wojskowy w Krakowie skazał go na osiem lat więzienia za działalność „na szkodę Państwa Polskiego”, co odnosiło się do jego pracy na stanowisku sekretarza Zarządu Wojewódzkiego PSL w Krakowie w latach 1945–47. Karę odbył w więzieniach: przy ul. Montelupich w Krakowie, w Nowym Wiśniczu i Potulicach. Po ułaskawieniu przez Radę Państwa, został 9 II 1956 zwolniony i podjął pracę jako kierownik w szkole podstawowej w Krawcach pod Grębowem. Na początku lat 80-tych włączył się aktywnie w działalność NSZZ "Solidarność". Należał do kierownictwa organizacji wojewódzkiej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Tarnobrzegu oraz założył komórkę NSZZ „Solidarność” nauczycieli w Grębowie. 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Załężu pod Rzeszowem; zwolniono go z uwagi na zły stan zdrowia 8 I 1982.

**Suszek Marek**

Marek Suszek aktywnie działał podziemnych strukturach NSZZ „S” na terenie Zamościa i woj. zamojskiego. W okresie stanu wojennego i po jego zawieszeniu zaangażowany był w kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej, a także w akcje plakatowania i ulotkowe. Zajmował się także redagowaniem, drukiem i kolportażem pisma bezdebitowego „Myśl niezależna”, sygnowanego jako pismo Polskiej Partii Niepodległościowej Oddział lubelsko-zamojski. W 1986 roku kolportował ulotki „Solidarni z Afganistanem”. Utrzymywał rozległe kontakty z b. internowanymi działaczami „S” na terenie woj. zamojskiego i uczestniczył we Mszach św. w ich intencji w Kościele Ojców Redemptorystów w Zamościu, był także aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji patriotyczno-religijnych np. organizowanych przez NSZZ „S” w Komarowie, w trakcie których trzymał transparent z napisem „Solidarność”. Karany przez kolegium i zatrzymywany na 48 godzin. Z powodu swej działalności był inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze. Formą represji wobec Marka Suszka było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

**Szewczyk Elżbieta**

Pani Elżbieta Szewczyk z d. Poźniak z „Solidarnością” nauczycielską związana jest od roku 1980. Pracowała wówczas jako nauczyciel historii i wychowawca młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Czartoryskiego w Puławach. Nie zaprzestała swojej działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Była współinicjatorką spacerów młodzieży w Puławach w trakcie emisji dziennika telewizyjnego. W dniu 23.02.1982 r., została zatrzymana i internowana w ośrodku odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. Po opuszczeniu internowania dnia 24.03.1982 r., pomimo przeprowadzonych z nią rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych nie zaprzestała nielegalnej działalności i w dalszym ciągu uczestniczyła w zdelegalizowanym związku NSZZ „Solidarność”, gromadząc nielegalne materiały propagandowe, kolportując prasę ulotki i biuletyny informacyjne. Pani Elżbieta Szewczyk jako członek nielegalnej organizacji NSZZ „Solidarność” prowadziła atrakcyjne dla nastolatków zajęcia w budynkach sakralnych, takie jak teatrzyki, chóry, rajdy i pielgrzymki. Działalność taka wśród młodzieży powodowała zmianę świadomości i wskazywała na tworzenie się nowych struktur Niezależnego Ruchu Harcerskiego w Puławach. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wielokrotnie przeprowadzali z Panią Elżbietą Szewczyk rozmowy ostrzegawcze, w trakcie których odmówiła podpisania oświadczeń o zaniechaniu działalności i zobowiązaniu do przestrzegania prawa oraz przeszukiwali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Za swój negatywny, w opinii władz, wpływ na młodzież, po spotkaniu dnia 4.07.1985 r., Prezydenta Miasta Puław oraz dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Czartoryskiego w Puławach podjęto decyzję o przeniesieniu jej do innej szkoły. W efekcie czego Kuratorium Oświaty i Wychowania przesunęło Panią Szewczyk do pracy w szkolnictwie podstawowym.

**Wasilewski Jan Krzysztof**

Od 1979 roku związany był z niezależnym ruchem wydawniczym w Lublinie. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niezależnego pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Był autorem grafik do kolejnych numerów „Spotkań”, redaktorem tekstów, drukarzem i kolporterem tego nielegalnego pisma. W jego domu odbywały się zebrania współpracowników „Spotkań”. W 1981 zatrudniony jako redaktor w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego był w składzie redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, a następnie wydawał Biuletyn Informacyjny „Solidarność Wiejska” Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych. 13 grudnia 1981 po pacyfikacji siedziby Zarządu Regionu przez ZOMO brał udział w wyniesieniu i ukryciu dokumentacji i sprzętu poligraficznego. W dniach 13-17 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów i FSC. Wchodził w skład redakcji „Lubelskiego Informatora Strajkowego NSZZ „S” i przygotowywał jego szatę graficzną. Był także redaktorem i drukarzem innych materiałów informacyjnych. Po pacyfikacji strajków ukrywał się do 11 stycznia 1982 r., kiedy został zatrzymany. Oskarżony o przygotowywanie, druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych 13 stycznia 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, który 22 czerwca 1982 skazał go na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po odzyskaniu wolności pozostawał bez pracy lecz kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym. W 1982 r. samodzielnie zredagował i wydrukował nr 17/18 „Spotkań” – pierwszy wydany w stanie wojennym. Po wznowieniu „Spotkań”, wsparty nagrodą Fundacji Polcul, zajmował się wydawaniem ich kolejnych numerów do 1984 r. Wydawał także znaczki (m.in. serię z Józefem Piłsudskim), pocztówki i ulotki. W 1985 r. stworzył wydawnictwo podziemne funkcjonujące pod nazwami Wolna Spółka Wydawnicza, Medium, Komitywa, Radiator, Reset. Zajmował się także kolportażem książek, głównie o tematyce historycznej, wydawanych przez to wydawnictwo. Z powodu swej działalności był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.

**Zima Tadeusz**

W latach 1980-1981 był zaangażowany w tworzenie struktur „Solidarności” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w WSK. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 14-16 XII 1981 w strajku okupacyjnym w WSK. Za aktywny udział w strajku został zwolniony z pracy i przez wiele miesięcy nie mógł uzyskać pracy. Od 5 II 1982 r. był współorganizatorem i uczestnikiem „świdnickich spacerów” w porze dziennika TV. W ramach represji za „świdnickie spacery” został w dniu 13.02.1982 r. internowany. Osadzony w ośrodku odosobnienia we Włodawie, a od 26.03.1982 r. w Lublinie, zwolniony 30.04.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportażem ulotek i wydawnictw niezależnych. 30.08. 1983 r. w trakcie rozrzucania ulotek został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony 4.01.1984 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, ze względu na trudną sytuację rodzinną. Zastosowano wobec niego obowiązek meldowania się w RUSW w Świdniku co 3 tygodnie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 13.01.1984 r. Tadeusz Zima został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od dnia 30.08.1983 r. do 4.01.1984 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie w dniu 13.04.1984 r. zmienił w/w wyrok i zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres 3 lat oraz skazał T. Zimę na karę grzywny w wysokości 40 tys. zł, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczając okres dotychczasowego aresztowania. Po odzyskaniu wolności Tadeusz Zima nie zaprzestał działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” w Świdniku i w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie, gdzie podjął pracę. W czerwcu 1987 r. z innymi aktywistami „S” ze Świdnika przygotował transparent z napisem „Solidarność” na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Ponadto był aktywnym członkiem Klubu Katolickiego w Świdniku, który stał się przykrywką dla wielu inicjatyw podziemnej „Solidarności”, m.in. cyklu spotkań z artystami biorącymi udział w bojkotowaniu telewizji, filmu i teatru. Był także współorganizatorem i uczestnikiem uroczystości patriotycznych i rocznicowych np. w Komarowie we wrześniu 1987 r. W Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” zaangażował się w działania zmierzające do reaktywacji NSZZ „Solidarność” i jego legalizacji.