**Grzegorz Grześkowiak** urodził się w 1968 r. w Katowicach. Jest członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Od początku swojego wolontariatu w stowarzyszeniu uczynił jako priorytet propagowanie w środowisku młodzieży szkolnej działań w duchu patriotycznym i szacunku dla historii Polski. Był także współorganizatorem ogólnopolskiej akcji (1996-2000) społeczno-informacyjnej mającej na celu budowę Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje oraz akcji społecznej (1992-1993) budowy na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - Grobu Policjanta Polskiego, który obecnie jest Miejscem Pamięci Narodowej.

Był współorganizatorem modernizacji Izby Pamięci przy Zarządzie Stowarzyszenia oraz jest jej społecznym opiekunem. Od 2008 r. realizuje projekt edukacyjny pt. „Odkrywamy historię: Ostaszków – Twer – Miednoje”, w którym dzięki jego zaangażowaniu uczestniczyło 18 500 osób. W 2015 r. jako wolontariusz prowadził warsztaty dla nauczycieli o losach polskich policjantów – ofiar Zbrodni Katyńskiej. W roku 2015 z okazji 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej był inicjatorem i współorganizatorem „Marszu Katyńskiego Służb Mundurowych Województwa Śląskiego” ulicami Katowic. Od 2016 r. członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Katowicach. Od 2017 r. bierze udział jako prelegent w projekcie edukacyjnym IPN i Komendy Głównej Policji „Policjanci w służbie historii”. Był konsultantem historycznym przy pracach na kalendarzami IPN „Z myślą o Niepodległej”. Z okazji upamiętniania Ofiar Zbrodni Katyńskiej i 80. rocznicy tego wydarzenia był inicjatorem i współorganizatorem umieszczenia tablicy upamiętniającej śląskich policjantów II Rzeczypospolitej Polskiej z Katowic - Dębu - Ofiar Zbrodni Katyńskiej w kościele p.w. Św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach (2020), ufundowanej przez IPN.

**Śp. Jan Jurkiewicz** ur. 30 marca 1957 r. w Gliwicach, zmarł 31 stycznia 2020 r. tamże. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Nauk Społecznych, kierunku: historia (1984). W październiku 1980 r. współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 1980-1981 redaktor niezależnego pisma „Aspekt”, współpracownik Wszechnicy Górnośląskiej, członek Zarządu Organizacji Wydziałowej NZS na WNS, następnie wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej UŚ. Listopad-grudzień 1981 r. przewodniczący Uczelnianego Komitetu Strajkowego UŚ. 14 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w Hucie „Baildon”, internowany. Po wyjściu z internowania zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, równocześnie będąc współredaktorem podziemnego pisma „Wyzwolenie”. W maju 1983 r. zatrzymany z nakładem pisma i brutalnie pobity przez SB, dwa tygodnie spędził w szpitalu. Aktywny uczestnik duszpasterstwa akademickiego przy katedrze w Katowicach. Zaangażowany w podziemie do 1989 r. Całe swoje życie zawodowe związał z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; w latach 2005-2009 był jego dyrektorem; przez wiele lat przewodniczący „Solidarności”, redaktor naczelny rocznika naukowego „Górnik Polski”. Autor fundamentalnych prac naukowych dotyczących śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”: „Jedna dekada – trzy epoki. 1980-1989” (2005), cyklu artykułów nt. górniczej „Solidarności”, a także autor biogramów i haseł w „Encyklopedii Solidarności”; autor wystaw, m.in. „Poza cenzurą – poczta internowanych 1981-1989”, „Czas nadziei, czas smutku, czas próby. >Solidarność< na Śląsku i w Zagłębiu 1980-1989”. W 2019 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

**Ewelina Kosałka-Passia** ur. 1985 r. w Będzinie. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. Dziennikarka Radia Katowice od 16 lat. Zajmuje się reportażem, dokumentem radiowym, audycjami historycznymi, prezentuje również na antenie informacje Radia Katowice.

Na swoim koncie ma liczne wyróżnienia: Grand PiK za reportaż „Między schodami” – o pamiętniku Rutki Laskier, Stypendium Jacka Stwory za reportaż „Między Schodami”, nominację do Grand Press za reportaż „Między Schodami”. Reportaż „Schowane w pamięci” o zapomnianych obozach dla Polaków – „polenlagrach” został wybrany przez komisję konkursową do reprezentowania Polski na International Feature Conference w Cork w Irlandii – to najbardziej prestiżowe spotkanie reportażystów z całego świata. Ten reportaż był nominowany do najważniejszej europejskiej nagrody radiowej – PRIX EUROPA 2019. Autorka audycją „Schowane w pamięci” zdobyła również II nagrodę Silesia Press, Nagrodę Specjalną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”. Reportaż był nominowany do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej Tadeusza Mazowieckiego i Nagrody im. Krystyny Bochenek.

Autorka od ponad trzech lat wraz z historykami Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przygotowuje audycję historyczną „Z Myślą o Niepodległej”. To radiowa interpretacja wydawanego przez katowicki IPN kalendarza „Z Myślą o Niepodległej”. Jest również autorką historycznego cyklu „Nieśmiertelni” o losach Henryka Flamego ps. „Bartek” oraz jego żołnierzy. Razem z Dariuszem Schmidtem przygotowała 6-odcinkowy, dokumentalny serial radiowy o życiu Jana Pawła II. Cykl „Ścieżki życia Jana Pawła II" zdobył pierwszą nagrodą na Jubileuszowym 35. Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów "NIEPOKALANA 2020".

**Stanisław Płatek** ur. 5 lutego 1951 r. w Katowicach. Od 1973 r. pracował jako górnik w KWK Wujek. Do NSZZ „Solidarność” należał od września 1980 r. od grudnia 1980 r. sekretarz Komisji Rewizyjnej „S” KWK Wujek. 13-16 grudnia 1981 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego w KWK Wujek. 16 grudnia 1981 r. ranny podczas pacyfikacji, przewieziony do szpitala MSW, internowany. Następnie aresztowany, do czerwca 1982 r. w Okręgowym Szpitalu Więziennym w Bytomiu. 9 lutego 1982 r. skazany na 4 lata więzienia. W lutym 1983 r. zwolniony ze względu na stan zdrowia. W latach 1983-1989 (we współpracy z Ludwikiem Dziwisem) kolporter pism podziemnych (m.in. „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Górnik Polski”, „Wujek”) na terenie Katowic. Do pracy w KWK Wujek powrócił dopiero w 1993 r.

1995-1998 wiceprzewodniczący, 1998-2002 przewodniczący KZ „S” KWK Wujek. Od 1989 r. członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 XII 1981, 1991-1998 i od 2012-2016 przewodniczący (16 grudnia 1994 r. przekształconego w Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 XII 1981). W latach 1993-2008 i 2019 – oskarżyciel posiłkowy podczas procesu funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO. W 1994 r. współzałożyciel, od 2000 r. przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Organizator Międzynarodowego Memoriału Szachowego Dziewięciu z Wujka (1997-2001). Współtwórca albumu i przewodnika Krzyż Górników. Od 2006 r. na emeryturze. Od 1993 r. oprowadza młodzież szkolną po wystawie pt. „Użyto broni” w Domu Kultury, a od 2008 w Muzeum – Izbie Pamięci Kopalni Wujek. Członek Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Katowicach.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

**Andrzej Sikora** ur. 1 grudnia 1946 r. w Cieszynie. Ukończył w 1969 r. studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwa lata później zdał egzamin sędziowski, a w 1976 r. adwokacki. Od 1981 r. członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, po 13 grudnia 1981 r. zaangażowany w prawną i materialną pomoc osobom represjonowanym w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym. W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego uzyskał mandat posła na Sejm X kadencji z okręgu andrychowskiego. Należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W rządzie Jerzego Buzka objął stanowisko wojewody bielskiego. W latach 1998–2002 był radnym sejmiku śląskiego I kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2000 – 2007 pierwszy dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Jest przewodnikiem górskim beskidzkim I klasy oraz autorem niskonakładowych przewodników po Beskidach. W 2008 r. współzałożyciel Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, sekretarz stowarzyszenia. Od 2012 r. na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej pełni społecznie funkcję zarządcy przymusowego Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych „Wiarus” w Bielsku-Białej. Inicjator upamiętnienia w formie tablicy na górze Błatnia poległych tam żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Od 2016 r. jest członkiem Śląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych oraz działaczem Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć“ w Bielsku-Białej. Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach (od 2016 r.).

W 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

**Ks. dr Andrzej Suchoń** urodził się w 1959 r. w Mikołowie. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach. 4 kwietnia 1985 r. w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie. W 1989 roku na Wydziale Teologicznym w Warszawie uzyskał stopień magistra z katechetyki. W latach 1989-1993 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiując teologię moralną. Ich uwieńczeniem było uzyskanie stopnia doktora teologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ethos pracy górnika śląskiego w świetle społecznego nauczania Kościoła” napisanej pod kierunkiem prof. Pawła Góralczyka. W 2001 r. został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. W 2009 r. ustanowił Nagrodę im. Ks. Emila Szramka przyznawaną katowiczanom zasłużonym w działalności charytatywnej, oświatowej i naukowej. Od 2010 r. współorganizuje – we współpracy z Oddziałem IPN w Katowicach – wojewódzkie obchody Narodowego dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wsparł i zrealizował inicjatywę katowickich środowisk kombatanckich utworzenia w kaplicy obok kościoła „Golgoty Ojczyzny” – upamiętniającej 20 miejsc kaźni polskich bohaterów walczących o wolność Polski. Konsultor Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.