**Pan Roman Wojciech Adamski** po wprowadzeniustanu wojennegozaangażował się
w działalność nielegalnego związku o strukturze Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” mającego na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka w PRL. W okresie od marca 1982 r. do 17 IV 1983 r. brał udział w tworzeniu i kolportażu biuletynu informacyjnego pt. „CDN”, będącego organem prasowym Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność”. W dniu 22 III 1983 r. Wydział Śledczy KW MO
w Częstochowie pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej wszczął śledztwo w powyższej sprawie. W ramach czynności śledczych przeprowadzono rewizję w miejscu zamieszkania Pana Romana Adamskiego. W dniu 18 IV 1983 r. został on zatrzymany, przesłuchany, tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. W dniu 16 VII 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie sporządziła akt oskarżenia przeciwko ww. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28 VII 1983 r. postępowanie karne w stosunku do Pana Romana Adamskiego zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1983 r. Tego samego dnia opuścił areszt. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną w latach 1983–1984 podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa.

**Pan Marek Jan Banaś** należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. W dniach 13–15 XII 1981 r. brał udział w strajku w ww. zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez ks. Jana Siemińskiego, który pełnił rolę przywódcy duchowego dla byłych działaczy NSZZ „Solidarność’ z Gliwic i okolic. Ks. Jan Siemiński w pomieszczeniach parafialnych kościoła pw. św. Krzyża w Gliwicach prowadził spotkania z internowanymi, organizując dla nich pomoc prawną oraz finansową. Od 1986 r. Pan Marek Banaś aktywnie uczestniczył w działaniach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie, którego członkowie zajmowali się m.in. przygotowywaniem prasy do kolportażu. Sam również kolportował nielegalne wydawnictwa, m.in. „Solidarność Walczącą”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. W latach 1982–1989 uczestniczył w wielu manifestacjach antykomunistycznych organizowanych m.in. w Warszawie, Gdańsku oraz na terenie Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego. Od 1988 r. wraz z innymi działaczami KWK „Halemba” rozpoczął działalność mającą na celu przywrócenie legalnych struktur NSZZ „Solidarność” przy tej kopalni. W 1989 r. wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, który w dniu 25 I 1989 r. wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o rejestrację ww. związku. Pan Marek Banaś namawiał również pozostałych pracowników kopalni do wstępowania w szeregi reaktywowanej „Solidarności”.

**Pan Zygmunt Czesław Bej** w dniach 14–16 XII 1981 r. uczestniczył w strajku w miejscu pracy - Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich. Za to w dniu 11 I 1982 r. został ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Piekarach Śląskich na podstawie dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym na trzy miesiące pozbawienia wolności. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu i Zakładzie Karnym w Krakowie-Podgórzu, z którego został zwolniony 11 IV 1982 r.

**Pan Henryk Czopik** należał do NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Tajnej Komisji NSZZ „Solidarność”, powołanej w ww. zakładzie pracy. Pan Henryk Czopik uczestniczył także w strajku górników w KWK „Staszic” w Katowicach w dniach 13–15 XII 1981 r. W 1984 r.
z inicjatywy Tajnych Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie”
w Sosnowcu oraz przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach została powołana Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego
w Sosnowcu. W marcu 1986 r. MKK NSZZ „Solidarność” zmieniła nazwę na Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, prowadząc działalność opozycyjną do 4 VI 1989 r. Pan Henryk Czopik należał do obu ww. struktur, zajmując się przygotowaniem wydawanych przez nie pism do dalszego rozpowszechniania. W 1987 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Katowicach wystąpiła do Sądu Najwyższego w Warszawie o rejestrację ww. związku. Pan Henryk Czopik należał do reprezentantów ww. związku podczas rozprawy w grudniu 1988 r.

**Pan Zdzisław Zbigniew Dziuk** był działaczem NSZZ „Solidarność” Huty „Katowice”
w Dąbrowie Górniczej od 1981 do 1989 r. Dnia 13 XII 1981 r. wraz z większością załogi Huty „Katowice” przystąpił do strajku okupacyjnego. Po zakończeniu strajku w dniu 23 XII 1981 r. był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. Pan Zdzisław Dziuk był organizatorem kolportażu prasy niezależnej w Zagłębiu Dąbrowskim, uczestniczył w akcjach protestacyjnych, organizował pomoc internowanym pracownikom Huty „Katowice” i ich rodzinom. Współorganizator mszy za ojczyznę, był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Zaangażował się również w tworzenie Wszechnicy Robotniczej, która polegała na spotkaniach dyskusyjnych oraz zorganizowaniu punktu bibliotecznego książek niezależnych w Hucie „Katowice”. Był także członkiem Tymczasowej Komisji NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice”.

**Pan Wojciech Jaroń** był aktywnym działaczem nielegalnego ruchu ekologicznego „Wolność
i Pokój”. Jako student socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach angażował się również
w działania mające na celu reaktywację Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie. Podejmował szereg inicjatyw opozycyjnych (manifestacje, wiece, kolportaż). Z uwagi na odmowę odbycia zasadniczej służby wojskowej w wojsku PRL został w dniu 1 VI 1983 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu ŚOW we Wrocławiu na sesji wyjazdowej
w Gliwicach z dnia 30 VI 1983 r. został skazany na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za uchylanie się od odbycia służby wojskowej. Postanowieniem Sądu ŚOW we Wrocławiu z dnia 27 VII 1984 r. o złagodzeniu o połowę kary pozbawienia wolności do wysokości roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, Pan Wojciech Jaroń został w dniu 31 VIII 1984 r. zwolniony z Zakładu Karnego w Będzinie. W latach 1988–1989 był zaangażowany w działalność nielegalnej organizacji „Wolność i Pokój”, organizując nielegalne spotkania oraz seminaria opozycyjne i ekologiczne, prowadząc kolportaż ulotek i innych wydawnictw. Za podejmowane wówczas działania był wielokrotnie karany karami grzywny. W tym okresie był sygnatariuszem licznych petycji do władz państwowych PRL i organizacji międzynarodowych. Ponadto w okresie od 16 VII 1988 r. do 4 VIII 1988 r. w Białogórze współorganizował nielegalny „Festiwal Pokoju”. Postanowieniem Szefa WUSW
w Katowicach zastrzeżono Panu Wojciechowi Jaroniowi możliwość wyjazdów za granicę
w okresie od 1 VI 1988 r. do 1 VI 1990 r. Postanowienie zostało uchylone w dniu 31 V 1989 r.

**Pan Roman Kidawa** należał do NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Tajnej Komisji NSZZ „Solidarność”, powołanej w ww. zakładzie pracy. Uczestniczył również w strajku górników w KWK „Staszic” w Katowicach w dniach 13–15 XII 1981 r. W 1984 r. z inicjatywy Tajnych Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu oraz przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach została powołana Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu. W 1986 r. ww. struktura przekształciła się w Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, funkcjonującą do czerwca 1989 r. Pan Roman Kidawa działał w obu tych organizacjach, zajmując się przygotowywaniem druków do kolportażu („Cios”, „Zrąb”, „Zagłębiak” i inne) oraz organizacją i prowadzeniem podziemnej biblioteki przy parafii pw. św. Joachima
w Sosnowcu. Należał również do Duszpasterstwa Ludzi Pracy, powołanego przy ww. parafii, którego członkowie prowadzili zbiórki pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla rodzin osób aresztowanych i represjonowanych z powodów politycznych.

**Pan Andrzej Stanisław Kochowicz** pełnił funkcję II zastępcy przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie. Za swoją działalność został internowany na podstawie decyzji o internowaniu z dnia 12 XII 1981 r.
i więziony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Zakładzie Karnym w Głogowie. Wolność odzyskał w dniu 15 I 1982 r.

**Pan Tadeusz Kóska** należał do opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Był współtwórcą i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bestwienie, gdzie pracował. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zakładowych struktur „Solidarności”. Z uwagi na powyższą działalność oraz wrogość wobec ówczesnego ustroju i władz PRL Pan Tadeusz Kóska został internowany w dniu 13 XII 1981 r. na mocy Decyzji nr Cz-2 i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju, następnie w Kokotku, skąd został zwolniony w dniu 9 III 1982 r.

**Pan Krzysztof Zbigniew Kudlek** był aktywnym działaczem opozycyjnym na terenie Tarnowskich Gór. Jako uczeń II LO im. Stanisława Staszica przed wprowadzeniem stanu wojennego był współautorem statutu organizacji Uczniowski Ruch Odnowy. Po 13 XII 1981 r. inicjował i uczestniczył w akcjach wieszania na terenie Tarnowskich Gór niepodległościowych plakatów i transparentów. W 1985 r. jako student Uniwersytetu Śląskiego wszedł w skład Tarnogórskiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Był współzałożycielem miesięcznika „Anty-K”, wydawanego przez tę organizację i twórcą jego nazwy, a także wchodził w skład jego komitetu redakcyjnego. Pod pseudonimem „Aleksander” pisał artykuły publikowane w miesięczniku oraz brał udział
w kolportażu konspiracyjnych materiałów i ulotek. Opisaną powyżej działalność prowadził do 1989 r.

**Pan Janusz Jacek Paczocha** był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od października 1980 r. do marca 1981 r. był przewodniczącym Zarządu Wydziału NZS Wydziału Górniczego. Inicjator powstania biblioteki wydawnictw bezdebitowych NZS-u, kolporter i autor ulotek oraz haseł antysocjalistycznych. Z jego inicjatywy przy Politechnice Śląskiej powstał Zespół Szybkiego Reagowania. Brał udział w strajku okupacyjnym na Politechnice Śląskiej od 28 XI do 12 XII 1981 r. W dniu 25 I 1982 r. internowany w Zabrzu-Zaborzu, następnie przeniesiony do Zakładu Karnego w Uhercach. Zwolniony z internowania w dniu 15 VII 1982 r. Po zwolnieniu zaangażował się w działalność w Komisji Charytatywnej przy parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Bytomiu, która miała na celu pomoc osobom represjonowanym i byłym internowanym. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 1989 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Bytomiu, inicjator reaktywowania Solidarności w KOMAG-u. Kontrolowany operacyjnie do 1989 r.

**Pan Adam Marian Pawełek** był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” od grudnia 1980 r. Został wybrany przewodniczącym związku w Wydziale Wagonowni PKP w Łazach,
a następnie koordynatorem NSZZ „Solidarność” w węźle PKP w Łazach. Po ogłoszeniu stanu wojennego został internowany w dniu 15 XII 1981 r. w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich, a następnie w Kokotku. Odzyskał wolność w dniu 29 IV 1982 r. Po zwolnieniu
z internowania był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa, w latach 1982–1985 prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, zastrzeżono możliwość wyjazdów zagranicznych, a w celu utrudnienia kontaktu z byłymi działaczami „Solidarności” przeniesiono na inne stanowisko pracy.

**Pan Zygmunt Józef Pawlikowski** podejmował szereg działań mających na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności. Był współzałożycielem i działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz członkiem Komitetu Założycielskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmował się kolportowaniem w środowisku akademickim wydawnictw bezdebitowych, pism Niezależnej Oficyny Wydawniczej „NOWA” oraz paryskiej „Kultury”. Z inicjatywy Pana Zygmunta Pawlikowskiego oraz aktywu NZS na UŚ w 1981 r. kwiecień został ogłoszony miesiącem pamięci o ofiarach Katynia. We wrześniu 1980 r. Pan Zygmunt Pawlikowski został członkiem NSZZ „Solidarność”. Współpracował
z działaczami KSS-KOR. Z uwagi na powyższą działalność w dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w: Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu, Jastrzębiu-Zdroju oraz Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 23 VII 1982 r. na podstawie decyzji nr 1346/82 o uchyleniu internowania. Ze względu na prowadzenie działalności niepodległościowej w latach 1980–1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Dodatkową formą represji było wydanie postanowienia o zastrzeżeniu mu wyjazdu za granicę w okresie od 20 II 1982 r. do odwołania.

**Pan Jan Rąba** w sierpniu 1980 r. został wybrany do Komitetu Strajkowego, a następnie do prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w KWK „Brzeszcze”. W dniu 8 I 1982 r. został internowany w Zabrzu-Zaborzu, ponieważ uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w KWK „Brzeszcze” w dniu 15 XII 1981 r. Internowanie zmieniono na areszt tymczasowy w związku ze śledztwem prowadzonym przez Woskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach. Dnia 13 I 1982 r. został przesłuchany i oskarżony o to, że w dniach 15–17 XII 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej, uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w KWK „Brzeszcze”, organizował łączność między grupami strajkujących, redagował i ogłaszał komunikaty informacyjne. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 17 II 1982 r. został skazany na trzy lata pozbawienia wolności i praw publicznych. Początek kary zaliczono od dnia 4 I 1982 r. Pan Jan Rąba przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, w Zakładach Karnych w Raciborzu, Strzelinie, Strzelcach Opolskich i Kłodzku. W dniu 24 XI 1982 r. postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego orzeczono sześciomiesięczną przerwę w wykonywaniu kary, z zakładu karnego zwolniony w dniu 30 XI 1982 r. Po zwolnieniu z aresztu powrócił do pracy w kopalni, w 1983 r. przeprowadzono z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Uchwałą Rady Państwa z dnia 25 V 1983 r. zastosowano prawo łaski i warunkowe zwolnienie z odbywania kary z czteroletnim okresem próby.

**Pan Edward Rewiński** prowadził aktywną działalność opozycyjną w czasach PRL. Od października 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, działał w Komitecie Założycielskim na terenie KWK „Miechowice w Bytomiu. Od marca 1981 r. wchodził w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bytomiu, gdzie odpowiadał za kolportaż wydawnictw związkowych. We wrześniu 1981 r. objął stanowisko
w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Pan Edward Rewiński zajmował się redagowaniem i wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego” sygnowanego przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność’. Wchodził również w skład kolegium redakcyjnego „Dziennika Związkowego”, pisma wydawanego od 1 IX do 11 XII 1981 r. i kolportowanego w zakładach przez Komisje Zakładowe. Pełnił również merytoryczny nadzór nad nielegalną organizacją działającą pod nazwą Ruch Młodzieży Niepodległej, założoną przez bytomskich licealistów. Za powyższą działalność w dniu 28 II 1982 r. został internowany, a w dniu 5 III 1982 r. postanowieniem wydanym przez Wojskową Prokuraturę Wojskową w Gliwicach tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym
w Katowicach. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO
w Katowicach został oskarżony o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego przyznał się do zarzucanych mu czynów. W konsekwencji Pan Edward Rewiński został uznany winnym
i wyrokiem wydanym w dniu 27 V 1982 r. przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach został skazany na łączną karę pięciu lat pozbawienia wolności i trzech lat pozbawienia praw publicznych. Zasądzoną karę odbywał
w Zakładzie Karnym w Strzelinie, gdzie przebywał do 10 II 1983 r., kiedy orzeczono wobec niego przerwę w odbywaniu kary. W dniu 9 VIII 1983. r. na mocy amnestii powyższy wyrok został złagodzony do dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL.

**Pan Reinhold Józef Rogon** był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Od października 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” działającego przy KWK „Gliwice” w Gliwicach, gdzie pracował. Od 2 II 1981 r. Pan Reinhold Rogon pełnił funkcję członka Zarządu Komisji Zakładowej „Solidarności”. Był stałym delegatem na zjazd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarności”. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną
w dniu 16 XII 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Od 19 I 1982 r. przebywał w ośrodku dla internowanych w Kokotku, skąd został zwolniony w dniu 9 III 1982 r.

**Pan Jerzy Edward Trociński** od 1979 r. pracował w Fabryce Maszyn Budowlanych „Fadroma” we Wrocławiu. Od jesieni 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W październiku 1981 r. w „Fadromie” rozpowszechniał podpisaną przez siebie „uchwałę” w sprawie bieżącej sytuacji społeczno-politycznej kraju, publicznie krytykując ustrój i naczelne organy PRL. Był inspiratorem działań Związku zmierzających do osłabienia autorytetu PZPR i administracji zakładu. 1 XII 1981 r. zainicjował akcję zbierania podpisów wśród pracowników na rzecz wyprowadzenia organizacji partyjnej z fabryki. Za powyższe pan Jerzy Trociński w dniu 13 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Łupkowie, Załężu i Kielcach. Podczas pobytu w Strzelcach Opolskich podjął protest głodowy przeciwko internowaniu. Ponadto wznosił okrzyki przeciwko panującemu ustrojowi prowokując innych do nieposłuszeństwa i nieprzestrzegania porządku obowiązującego
w Ośrodku. Z internowania został zwolniony 23 XII 1982 r.

**Pan Józef Walenty Wiecheć** w latach 1981–1989 prowadził działalność opozycyjną
w zorganizowanej grupie oporu działającej na terenie Zagłębia Dąbrowskiego przy kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. Wraz z innymi kolportował na terenie kopalń Mysłowic prasę podziemną, m.in. „Głos”, „Zręb”, „Kilof”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”, „Zagłębiak”, wydawaną przez Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego. Udzielał się
w organizowaniu uroczystości religijnych i niepodległościowych, prowadził zbiórki pieniędzy dla represjonowanych.

**Pan Tomasz Jan Zatoński** w latach 1982–1985 brał czynny udział w tworzeniu i kolportażu biuletynu o nazwie „CDN”, który wydawała grupa złożona z działaczy byłej NSZZ „Solidarność”. Na czele tej nielegalnej struktury stał Zbigniew Muchowicz. W 1982 r. Pan Tomasz Zatoński uczestniczył w akcjach plakatowania ulic Częstochowy i malowania napisów m.in. na tramwajach o treści „Solidarność żyje” i „Solidarność”. W dniu 30 VI 1986 r. wszedł w skład Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność”, w którym reprezentował Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud”
w Częstochowie. Jako działacz opozycji antykomunistycznej został zatrzymany w czerwcu 1983 r. na 48 godzin przez Służbę Bezpieczeństwa w Częstochowie.