**Pani Wanda Zofia Dyrcz** była aktywną działaczką opozycji w czasach PRL. Od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność” działającego przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Andropol” w Andrychowie, gdzie pracowała. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności” Pani Wanda Dyrcz kontynuowała działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności w podziemnych strukturach związku. W 1985 r. współtworzyła nielegalną andrychowską grupę „Solidarności”, której głównym celem było rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw i prasy związkowej oraz niesienie materialnej pomocy osobom represjonowanym ze względów politycznych. Grupa ta współpracowała zarówno z Delegaturą NSZZ „S” Zagłębia Dąbrowskiego, jak również z Międzyzakładową Komisją NSZZ „S” Jastrzębie-Zdrój.

**Pan Jerzy Zenon Gil** jako członek NSZZ „Solidarność” od 23 IX 1980 r. brał aktywny udział w działalności związkowej na terenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zwłaszcza Sosnowca. Od marca 1981 r. do 1989 r. był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „S” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. Pełniąc tę funkcję inspirował do akcji protestacyjnych i strajków okupacyjnych na kopalni. W sierpniu 1981 r. podjął wśród pracowników kopalni akcję propagandową, której celem było dokonanie zmiany nazwy kopalni „Czerwone Zagłębie” przez pominięcie członu „Czerwone”. Doprowadził w tej sprawie do referendum, w którym jednak nie uzyskano wystarczającej liczby głosów do zrealizowania podjętej inicjatywy. 13 XII 1981 r. został internowany i przez blisko rok przebywał w ośrodkach dla internowanych w Kokotku, Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu, Rzeszowie oraz Nowym Łupkowie. Internowanie uchylono 29 XI 1982 r. Od roku 1984 zaangażował się w redagowanie i rozpowszechnianie biuletynu „CIOS” – pisma Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” KWK „Czerwone Zagłębie”. Będąc członkiem TKZ udzielał się także w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej, gdzie otaczano opieką studentów oraz wszystkich pracujących. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1981–1989 w ramach sprawy prowadzonej pod kryptonimem „Uparty”. Wśród form zastosowanych wówczas represji prócz internowania było wzywanie na rozmowy ostrzegawcze, zaangażowanie osobowych źródeł informacji w celu dostarczania wiadomości o wszelkich działaniach Jerzego Gila, przeszukanie mieszkania oraz próba skompromitowania w miejscu pracy. W obliczu nadchodzących zmian ustrojowych Pan Jerzy Gil w 1989 r. czynnie uczestniczył w kampanii wyborczej na rzecz kandydatów wystawionych z list Komitetów Obywatelskich do Sejmu i Senatu.

**Pani Ewa Teresa Karpuk** była aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zarządu Inwestycji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W dniu 18 II 1982 r. została zatrzymana i internowana za kontynuowanie działalności opozycyjnej w czasie trwania stanu wojennego. Przebywała w Bytomiu-Miechowicach. Pani Ewa Karpuk została zwolniona z internowania 29 IV 1982 r.

**Pan Zygfryd Kaszyca** jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989 aktywnie działał w strukturach związkowych w KWK „Lenin” w Mysłowicach, gdzie pracował. Pełnił funkcję członka Zarządu Komisji Zakładowej, następnie Komisji Oddziałowej NSZZ „S”. Po ogłoszeniu stanu wojennego podjął próbę zorganizowania strajku w kopalni, za co w dniu 14 XII 1981 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Mysłowicach oczekiwał na proces. 7 I 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu skazał Pana Zygfryda Kaszycę na trzy lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku oraz Wrocławiu. Jako skazany podejmował głodówkę domagając się przyznania statusu więźnia politycznego. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia w dniu 1 III 1983 r. został zwolniony z odbywania kary na okres sześciu miesięcy, po czym na mocy amnestii z dnia 27 VII 1983 r. darowano mu resztę kary. Konsekwencją tego wyroku była również utrata pracy w kopalni „Lenin”. Pan Zygfryd Kaszyca był wspierany finansowo ze składek związkowych oraz materialnie przez Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach; zatrudnienie znalazł dopiero w grudniu 1984 r. w KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach. W nowym miejscu pracy nadal udzielał się w strukturach „Solidarności”, po reaktywowaniu związku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jako działacz podziemia opozycyjnego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1982–1987.

**Pan Szczepan Korzański** w dniach 13–15 XII 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju brał udział w strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1981–1989 był działaczem niepodległościowego podziemia, uczestnicząc w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

**Pan Józef Jerzy Kożusznik** od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Telemechaniki Górniczej „Elektrometal” w Cieszynie. Został zatrzymany 17 XII 1981 r., a następnie internowany 18 XII 1981 r. w Jastrzębiu-Szerokiej. Od 22 III 1982 r. przebywał na leczeniu w szpitalu. Zwolniono go w dniu 19 VII 1982 r. Ponownie aresztowano go 19 VI 1984 r. w związku z podejrzeniem o kolportowanie wraz z innymi na terenie Cieszyna pism i druków bezdebitowych w okresie od maja do czerwca 1984 r. Z aresztu został zwolniony na mocy amnestii 6 VIII 1984 r.

**Pan Ryszard Grzegorz Krysiński** uczestniczył w dniach 13–15 XII 1981 r. w KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju w strajku zorganizowanym przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w kraju. Brał też udział w strajku górników w sierpniu 1988 r. na terenie ww. zakładu pracy. W dniu 28 VIII 1988 r. przedstawiciele Dyrekcji KWK „Jastrzębie” oraz Zakładowego Komitetu Strajkowego ww. kopalni zawarli porozumienie, kończąc tym samym akcję strajkową. Jeden z punktów porozumienia dotyczył powołania komisji, której celem była kontrola nad realizacją jego postanowień. W skład tej komisji wszedł Pan Ryszard Krysiński. Po zakończeniu strajku w KWK „Jastrzębie” rozwiązano Zakładowy Komitet Strajkowy, powołując w jego miejsce Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju, a Pan Ryszard Krysiński należał do inicjatorów utworzenia tego komitetu. W dniu 3 IX 1988 r. Komitet Założycielski NSZZ „S” Pracowników KWK „Jastrzębie” wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o wpisanie NSZZ „S” Pracowników KWK „Jastrzębie” w Jastrzębiu-Zdroju do rejestru zakładowych organizacji związkowych. Wśród wnioskodawców również znalazł się Pan Ryszard Krysiński.

**Pan Eugeniusz Krystian** był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” od chwili powstania związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, w dniach 15–20 XII 1981 r. brał udział w strajku w KWK „Ziemowit” w Tychach. Podczas strajku rozdzielał żywność wśród strajkujących, kontaktował się ze strajkującymi w KWK „Piast”, odczytywał strajkującym nielegalny numer „Wolnego Związkowca”. Za udział w strajku został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym 16 XII 1981 r. Aresztowany 23 XII 1981 r., wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 1 II 1982 r. skazany na trzy lata pozbawienia wolności i dwa lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Katowicach i Zakładach Karnych w Raciborzu i Wrocławiu. 3 IX 1982 r. udzielono mu przerwy w odbywaniu kary na sześć miesięcy, a następnie przerwę wydłużono o kolejne cztery miesiące. 8 VI 1983 r. Pan Eugeniusz Krystian został ułaskawiony przez Radę Państwa. W styczniu 1982 r. zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych. Po zwolnieniu z Zakładu Karnego nadal był inwigilowany. W 1985 r. wyjechał na stałe do Niemiec.

**Pan Stanisław Andrzej Lizer** był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. podjął się roli mediatora między Międzyzakładową Komisją Robotniczą NSZZ „S” w Jastrzębiu-Zdroju a Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim NSZZ „S” w Katowicach. Jego celem było nakłonienie obu organizacji do podjęcia wspólnych działań. Objął również stanowisko doradcy prawnego NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie włączył się we wspieranie osób internowanych i ich rodzin, udzielając im pomocy prawnej, uczestnicząc w zbiórkach pieniężnych oraz innych akcjach pomocowych, polegających na organizowaniu wsparcia materialnego. Ponadto Pan Stanisław Lizer przygotowywał opinie prawne i propozycje działalności NSZZ „S” na przyszłość, co było przydatne po ukonstytuowaniu się struktur związku na Uniwersytecie Śląskim oraz w Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz kontakty z opozycjonistami Pan Stanisław Lizer otrzymał zastrzeżenie wyjazdu za granicę w okresie od 6 III 1982 r. do 1 V 1986 r.

**Pani Elżbieta Łysoń** była aktywną działaczką opozycji w czasach PRL. Od września 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. Współtworzyła struktury związkowe przy Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Andropol” w Andrychowie, gdzie pracowała. W 1985 r. brała udział w tworzeniu nielegalnej grupy andrychowskiej „Solidarności”. Celem tej organizacji było m.in. niesienie pomocy osobom represjonowanym, przeprowadzanie akcji ulotkowych oraz kolportaż prasy niezależnej. Dodatkowo Pani Elżbieta Łysoń była organizatorką licznych spotkań patriotyczno-religijnych oraz Mszy za Ojczyznę. W 1989 r. brała udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Andrychowie, którego zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.

**Pan Jacek Zbigniew Machura** był aktywnym działaczem opozycji w czasach PRL. Przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Produkcji Elementów Budowlanych KBO „Zagłębie” w Sosnowcu oraz przewodniczącym komórki zakładowej Konfederacji Polski Niepodległej. Ponadto działał w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. W maju 1981 r. był współorganizatorem i uczestnikiem strajku na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, przyczyniając się do uwolnieniem m.in. Leszka Moczulskiego i Romualda Szeremietiewa. 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w ZK w Strzelcach Opolskich, Uhercach, Rzeszowie-Załężu. W czerwcu 1982 r. podczas internowania brał udział w strajku głodowym, którego uczestnicy domagali się zniesienia stanu wojennego oraz zwolnienia internowanych. i aresztowanych. Po szesnastu dniach protestu ze wzglądu na zły stan zdrowia został hospitalizowany w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, skąd zbiegł 7 VII 1982 r. Ukrywał się do 2 IX 1982 r., kiedy został zatrzymany i ponownie umieszczony w Rzeszowie-Załężu. Decyzję o internowaniu uchylono 11 XII 1982 r. Za ucieczkę ze szpitala Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem wydanym w dniu 20 IV 1983 r. skazał Pana Jacka Machurę na rok pozbawienia wolności oraz obciążył kosztami postępowania sądowego. Jako działacz podziemia związkowego ww. podlegał inwigilacji szczególnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL od 1981 r. do 1984 r., kiedy wyemigrował wraz z rodziną do Australii. Do Polski powrócił w 1996 r.

**Pan Sławomir Piotr Machura** działał w NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu, gdzie pracował. W sierpniu 1980 r. został zatrzymany za kolportaż nielegalnych wydawnictw, zwolniony za poręczeniem zakładowej „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach związkowych. Zaangażował się w organizowanie pomocy dla internowanych i ich rodzin, tworzył i rozpowszechniał ulotki antypaństwowe. 24 III 1982 r. został internowany i osadzony w Zabrzu-Zaborzu, następnie przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku, skąd został zwolniony 24 VII 1982 r. Dodatkowym powodem internowania była próba utworzenia nielegalnej organizacji o nazwie Międzyzakładowa Sieć Porozumiewawcza, która swoim zasięgiem miała objąć działaczy związkowych z terenu Zagłębia, a jej celem miało być udzielanie pomocy internowanym i aresztowanym. Po wyjściu na wolność ponownie zaangażował się w produkcję i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Fakt ten potwierdziło przeszukanie jego mieszkania dokonane w dniu 6 VII 1985 r., podczas którego zakwestionowano wydawnictwa bezdebitowe w postaci książek, biuletynów, ulotek m.in. „Riposta”, „Biuletyn Informacyjny TKZ Czerwone Zagłębie”, biuletyn „RIS”, „Górnik Polski”, „Cios”. 7 VII 1985 r. Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu przedstawiła Panu Sławomirowi Machurze zarzut przechowywania i rozpowszechniania pism i ulotek o treści wyszydzającej ustrój PRL. Pan Sławomir Machura został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. 9 XII 1985 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu uniewinnił ww. od zarzucanych czynów, jednak po zażaleniu wniesionym przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu Sąd Wojewódzki w Katowicach w dniu 27 V 1986 r. podczas rozprawy rewizyjnej przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji. Ostatecznie 15 IX 1986 r. działając na mocy ustawy z dnia 17 VII 1986 r. o amnestii postępowanie wobec Pana Sławomira Machury zostało umorzone. W październiku 1988 r. ww. podpisał się pod wnioskiem o ponowną legalizację NSZZ „S” Pracowników KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu, następnie wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” przy tej kopalni. Po relegalizacji „Solidarności” w kwietniu 1989 r. Pan Sławomir Machura objął funkcję przewodniczącego tzw. Komisji Interwencyjnej. W latach 1982–1989 podlegał inwigilacji szczególnej. W ramach prowadzonych spraw Służba Bezpieczeństwa stosowała wobec niego szereg metod i technik operacyjnych, takich jak: wykorzystywanie informacji przekazywanych przez osobowe źródła informacji (tajnych współpracowników oraz kontakty operacyjne), przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania, rozmowy ostrzegawcze, operacyjne, sondażowe, kontrola korespondencji.

**Pan Marek Waldemar Mierzwiak** od października 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” i współtwórcą struktur związkowych przy Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, gdzie pracował jako dziennikarz. Od stycznia 1981 r. wchodził w skład Komitetu Zakładowego, następnie Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „S” przy ww. rozgłośni. Zaangażowanie w działalność związkową stanowiło przyczynę wydania decyzji o internowaniu w dniu 13 XII 1981 r. Pan Marek Mierzwiak został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, a od 19 III 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, skąd został zwolniony 24 VII 1982 r. W latach 1981–1989 podlegał inwigilacji szczególnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. SB prowadziła z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, sondażowo-rozpoznawcze oraz operacyjne m.in. przed świętem 1 Maja i trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1987 r. Kontrolę operacyjną realizowano dodatkowo przy wykorzystaniu informacji przekazywanych przez tajnych współpracowników. Dodatkową formą represji zastosowaną wobec Pana Marka Mierzwiaka było zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata w okresie od 1 IV 1982 r. do 1 IV 1984 r. Z powodu działalności opozycyjnej w lipcu 1982 r. Pan Marek Mierzwiak został zwolniony z pracy, ponownie zatrudniony w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach w listopadzie 1989 r.

**Pan Ryszard Kazimierz Mikołajczyk** w latach 1954–1956 pełnił zastępczą służbę wojskową w 9 Wojskowym Batalionie Górniczym w Bytomiu. Następnie prowadził własne gospodarstwo rolne w Koryczanach. 3 I 1958 r. w Żarnowcu uczestniczył w zebraniu przed wyborami do rad narodowych, po którym ze względu na krytykę ordynacji wyborczej oraz niedemokratycznych praktyk rządzących był tymczasowo aresztowany w dniach od 11 I do 12 II 1958 r. W latach 1977–1980 współpracował w tworzeniu niezależnych związków zawodowych rolników z Henrykiem Bąkiem. W 1981 r. był jednym ze współzałożycieli NSZZ RI „Solidarność” w Koryczanach, pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego Koła NSZZ RI „S”, był też przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „S” w Żarnowcu. Dalszą działalność opozycyjną prowadził w latach 1982–1989 jako działacz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników: organizował struktury OKOR, uczestniczył w nielegalnych akcjach protestacyjnych i ulotkowych, drukował i kolportował materiały bezdebitowe oraz brał udział w uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie. W ramach represji funkcjonariusze SB w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1985 r. kilkakrotnie przeprowadzali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz dokonywali przeszukań w jego miejscu zamieszkania. Dwukrotnie był również aresztowany na 48 godzin. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981–1985.

**Pan Tadeusz Franciszek Młyński** jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989 działał w strukturach związkowych na terenie miasta Tychy. Współpracował z działaczami NSZZ „S” FSM w Tychach. Udostępniał swoje mieszkanie na potrzeby zorganizowania punktu kontaktowego dla represjonowanych działaczy podziemia związkowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie udzielał się w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu i św. Jana Chrzciciela w Tychach, w ramach którego organizowano spotkania działaczy podziemia opozycyjnego oraz Msze za Ojczyznę. Uczestniczył w manifestacjach organizowanych z okazji przypadających rocznic, np. święta 3 Maja, 11 Listopada czy rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek, m.in. „Kilof”, „Cios”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”. Brał udział w pielgrzymkach do Częstochowy i Piekar Śląskich, w czasie których eksponowano symbole „Solidarności”. W 1989 r. zaangażował się w działania Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, który prowadził lokalną kampanię wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.

**Pan Paweł Józef Molenda** od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu. W grudniu 1981 r. został zatrzymany na 24 godziny za dowiadywanie się o losy internowanego kolegi. Wszedł w skład Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy KWK „Czerwone Zagłębie”; jednym z jej celów był druk i kolportaż biuletynu informacyjnego pt. „Cios” oraz kolportaż innych wydawnictw bezdebitowych. Pan Paweł Molenda od 1985 r. zbierał materiały do artykułów zamieszczanych następnie w biuletynie „Cios” i angażował się w jego kolportaż na terenie kopalni. Był jednym z inspiratorów spotkań górników przy kościele pw. św. Jadwigi w Sosnowcu-Zagórzu, uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W 1987 r. Pan Paweł Molenda postanowił przenieść się do Zakładów Robót Górniczych w Sosnowcu, jednak pod wpływem Służby Bezpieczeństwa zaproponowano mu niekorzystne warunki pracy; ostatecznie został zatrudniony w KWK „Kazimierz Juliusz”. Do 1989 r. był kontrolowany operacyjnie, ponieważ wszedł w skład Komisji Założycielskiej NSZZ „S” przy ww. kopalni.

**Pan Ryszard Niedziela** był działaczem NSZZ „Solidarność” oraz współzałożycielem struktur związkowych przy Zakładach Mięsnych w Chrzanowie, gdzie pracował.Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S”. W czasie działalności związku był inspiratorem akcji protestacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniu 13 XII 1981 r. i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, następnie w Jastrzębiu-Zdroju, Kokotku oraz Uhercach. Zwolniony w dniu 29 IV 1982 r. W związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1983–1987. W 1989 r. Pan Ryszard Niedziela brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Chrzanowie, którego zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.

**Pan Paweł Herman Nowok** był działaczem NSZZ „Solidarność” od początku istnienia związku.W dniu 13 XII 1981 r. jako członek Komitetu Strajkowego uczestniczył w strajku okupacyjnym w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, który był protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W latach 1982–1989 zajmował się kolportażem nielegalnej prasy podziemnej na terenie Rudy Śląskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”. Od 1985 r. wchodził w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Rudzie Śląskiej. Był aktywnym działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej, uczestniczył w Mszach za Ojczyznę oraz demonstracjach i uroczystościach rocznicowych organizowanych przez działaczy podziemnej „Solidarności”. W kwietniu 1989 r. był współtwórcą Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „S” przy KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, następnie pełnił funkcję przewodniczącego ww. Komisji.

**Pani Dominika Orkisz** była działaczką NSZZ „Solidarność”. W 1985 r. współtworzyła nielegalną andrychowską grupę „Solidarności”, która zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw oraz prasy związkowej. Pani Dominika Orkisz działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, była również zaangażowana w organizowanie Mszy za Ojczyznę oraz pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę. Ponadto aktywnie uczestniczyła w manifestacjach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja, w rocznicowych obchodach odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada oraz uroczystościach 16 grudnia poświęconych pamięci górników poległych podczas pacyfikacji KWK „Wujek” w Katowicach 16 XII 1981. W 1989 r. Pani Dominika Orkisz brała udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Andrychowie, którego zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.

**Pani Alina Maria Podmagórska** jako członek NSZZ „Solidarność” była aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w latach 1982–1989. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się organizowaniem pomocy internowanym i ich rodzinom przez zbieranie składek, kartek żywnościowych oraz dostarczanie i rozdzielanie żywności pochodzącej z Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym. W 1982 r. zorganizowała Grupę Oporu Społecznego, która skupiała nauczycieli z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. Zajmowała się kolportowaniem prasy podziemnej, m.in. tytułów „Ość”, „RiS’, „Tygodnik Mazowsze”. W 1984 r. wraz z Adamem Kowalczykiem założyła Koło PTTK „Pielgrzym” z siedzibą przy kościele pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach którego organizowano patriotyczne imprezy i występy artystyczne. Współorganizowała pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od 1984 r. działała w strukturach podziemnej Delegatury Jastrzębskiej NSZZ „S” Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Podczas strajków sierpniowych w 1988 r. Pani Alina Podmagórska organizowała akcję dostarczania żywności do strajkujących kopalni, angażując w to młodzież. W lutym 1989 r. brała udział w przygotowaniu Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

**Pan Roman Zygmunt Ptasiński** wstąpił do NSZZ „Solidarność” w 1980 r. W latach 1982–1989 był członkiem podziemnej Komisji Zakładowej przy KWK „Lenin” w Mysłowicach, w latach 1983–1989 członkiem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Tychy. Dnia 29 IV 1985 r. został zatrzymany podczas kolportażu ulotek „Odezwa 1 Maja TKK”, osadzony na 48 godzin w areszcie; sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń. Pan Roman Ptasiński należał do grupy, która opracowywała, wydawała i kolportowała pismo „Solidarność Dziś i Jutro” sygnowane przez MKK „Solidarność” Tychy, był odpowiedzialny za kontakty z grupami działającymi na terenie Katowic, kolportował również pisma „Tygodnik Mazowsze”, „Jesteśmy”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”. W październiku 1987 r. zaangażował się w kupno powielacza mającego służyć do dalszego drukowania pisma „Dziś i Jutro”. W sierpniu 1988 r. był członkiem komitetu strajkowego w KWK „Lenin” w Mysłowicach, po strajku zwolniony z pracy.

**Pan Damian Ryszard Pyplok** był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Hucie „Pokój” w Rudzie Śląskiej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W dniu 13 XII 1981 r. został internowany, przebywał w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach. Zwolniony z internowania 3 VI 1982 r. W latach 1983–1984 Pan Damian Pyplok prowadził działalność mającą doprowadzić do utworzenia ponadzakładowej nielegalnej struktury związkowej na terenie Rudy Śląskiej, której zadaniem byłoby podjęcie akcji zbojkotowania wyborów do Rad Narodowych w 1984 r. Organizował spotkania z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność” oraz kolportował materiały opozycyjne wśród pracowników różnych zakładów pracy na terenie Rudy Śląskiej.

**Pan Jacek Kazimierz Rączka** należał do NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Był członkiem grupy oporu działającej przy parafii św. Joachima w Sosnowcu, należał do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, a następnie od 1986 r. angażował się w działalność Delegatury Zagłębiowskiej w ramach Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestnik demonstracji i spotkań rocznicowych „Solidarności”, brał również udział w kolportażu wydawnictw podziemnych. Od marca 1988 r. działał w strukturze MKZ Zagłębia Dąbrowskiego.

**Pan Marek Rozmarynowski** należał do NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Był członkiem Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Sosnowcu od 1984 r. do 1986 r., następnie od marca 1986 r. był członkiem Delegatury Zagłębiowskiej NSZZ „Solidarność”. Uczestnik demonstracji i spotkań rocznicowych „Solidarności”, angażował się w kolportaż wydawnictw podziemnych na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Pan Marek Rozmarynowski był również uczestnikiem spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Macieja w Sułkowicach, współorganizatorem Mszy za Ojczyznę.

**Pan Roman Sadowski** był od września 1980 r. działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nawiązał kontakty z grupą opozycyjną skupioną w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, rozpoczynając kolportaż nielegalnej prasy. W latach 1987–1988 r. współpracował z Delegaturą NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, tworząc jednocześnie Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy PRG w Bytomiu.

**Pani Renata Maria Sanak** do NSZZ Solidarność należała od października 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w organizowanie pomocy dla osób internowanych i ich rodzin, kolportowała podziemną prasę regionalną. Wśród nauczycieli propagowała działalność oazową. W mieszkaniu Pani Renaty Sanak odbywały się zebrania redakcji niezależnego pisma „Solidarność Podbeskidzia” oraz spotkania Regionalnej Komisji Wykonawczej Trzeci Szereg NSZZ „Solidarność”. W październiku 1988 r. została członkiem Regionalnej Komisji Organizacyjnej „Solidarność”. Od października 1988 r. do kwietnia 1989 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty.

**Pan Edward Skoneczny** był aktywnym członkiem opozycji w czasach PRL. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. Zajmował się tworzeniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek, m.in. takich jak „Solidarność Ziemi Rybnickiej”, „Kurier Wojenny”, „Gros”, „Wiadomości Wojenne”. 26 XI 1982 r. został internowany, a 9 XII 1982 r. postanowieniem wydanym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 21 IV 1983 r. został skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata oraz karę grzywny. Tego samego dnia został zwolniony z aresztu. Z uwagi na prowadzenie działalności opozycyjnej Pan Edward Skonieczny objęty był kontrolą operacyjną prowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

**Pan Czesław Stanisław Sobierajski** był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w KWK „Szczygłowice” w Knurowie. Był jednym z inicjatorów akcji strajkowej w sierpniu 1980 r. i członkiem Komitetu Strajkowego w tej kopalni. W listopadzie 1981 r. w Knurowie podjął próbę stworzenia struktur Konfederacji Polski Niepodległej. W dniu 13 XII 1981 r. podczas próby internowania uciekł z mieszkania na teren kopalni. Od 14 XII 1981 r., po nieudanej próbie zawiązania strajku na kopalni, ukrywał się przed internowaniem. Za porzucenie pracy został zwolniony. Zatrzymano go 27 V 1982 r. w Kielcach. Przebywał w Areszcie Śledczym w Kielcach i Katowicach, a od 16 VI 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Na mocy decyzji o czasowym uchyleniu internowania z 14 VII 1982 r. odbywał do 30 IX 1982 r. przerwę w internowaniu. Decyzją o uchyleniu internowania z 30 IX 1982 r. został formalnie zwolniony. We wrześniu 1985 r. w trakcie nielegalnego zgromadzenia został zatrzymany na 48 godzin. Na mocy decyzji Kolegium ds. Wykroczeń w Zabrzu skazany został na karę grzywny.

**Pani Eliza Irena Spitzer** jako pracownik zakładu pracy w Radlinie w 1980 r. założyła NSZZ „Solidarność” przy zakładzie i została wybrana przewodniczącą. 13 XII 1981 r. została zwolniona za odmowę zdjęcia tablicy „Solidarności” z budynku dyrekcji. Nie przerwała działalności związkowej. W okresie stanu wojennego współorganizowała pomoc rodzinom osób internowanych. Od 1983 r. działała w strukturach podziemnej jastrzębskiej Delegatury RegionalnejKomisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Angażowała się w kolportaż wydawnictw podziemnych. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania z działaczami podziemnej „Solidarności”, takimi jak Jacek Kuroń, Jan Lityński i Jarosław Szczepański oraz znajdowali zakwaterowanie przyjeżdżający do Jastrzębia-Zdroju Anna Walentynowicz i Andrzej Gwiazda. Pani Eliza Spitzer uczestniczyła w pielgrzymkach świata pracy, Mszach za Ojczyznę, demonstracjach patriotycznych. Od 1988 r. działała w strukturze MKZ Jastrzębie. W sierpniu 1988 r. podczas strajków w kopalniach brała udział w organizowaniu pomocy dla strajkujących, przenosiła dla nich żywność. W 1989 r. uczestniczyła w przygotowaniu zgromadzenia działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu.

**Pan Janusz Bogusław Spitzer** był członkiem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju od chwili powstania związku. W dniach 13–15 XII 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym na ww. kopalni. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórki pieniędzy dla rodzin represjonowanych działaczy „Solidarności”. W 1982 r. nawiązał współpracę z Komitetem Obrony Solidarności. Był współzałożycielem i współpracownikiem Radia „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach jastrzębskiej Delegatury RegionalnejKomisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Pan Janusz Spitzer zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw, takich jak m.in.: „Wolny Związkowiec”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ość” oraz „Regionalny Informator Solidarności”. Od marca 1988 r. współpracował z MKZ NSZZ „S” w Jastrzębiu-Zdroju. W sierpniu 1988 r. zaangażował się w organizowanie pomocy dla strajkujących górników w Jastrzębiu-Zdroju.

**Pan Tadeusz Stacha** był od września 1980 r. działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Budownictwa Ogólnego w Tychach. W latach 80-tych utrzymywał kontakt z nielegalnymi strukturami Delegatury NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, prowadząc kolportaż opozycyjnej prasy na terenie Górnego Śląska.

**Pan Andrzej Szostak** jako uczeń szkoły średniej w Krakowie zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek wydawanych przez Komitet Obrony Robotników z Nowej Huty. Po wprowadzeniu stanu wojennego pełnił funkcję łącznika między strajkującymi zakładami na terenie Krakowa oraz organizował pomoc dla protestujących. Aktywnie uczestniczył w licznych manifestacjach antyrządowych, akcjach plakatowania miast i malowania napisów antykomunistycznych. Brał udział w Mszach za Ojczyznę. W sierpniu 1988 r. uczestniczył w czterodniowym strajku w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Orzeszu. Głównym hasłem protestujących była ponowna legalizacja „Solidarności”. Pan Andrzej Szostak był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie. W 1989 r. brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mikołowie, którego zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.

**Pan Joachim Szuster** był w latach 1981–1989 działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Wiromet” w Mikołowie. Na terenie zakładu pracy oraz miasta Mikołów kolportował ulotki opozycyjne. Udzielał pomocy osobom represjonowanym. W latach 1988–1989 angażował się w działalność Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

**Pani Aleksandra Stanisława Trzaska** była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” przy Hucie Katowice. Po wprowadzeniu stanu wojennego weszła w skład redakcji biuletynu informacyjnego NSZZ „Solidarność” Huty Katowice „Wolny Związkowiec”. Została tymczasowo aresztowana dnia 23 XII 1981 r. za to, że od 13 do 23 XII 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z organizatorami strajku w Hucie Katowice redagując komunikaty, odezwy, apele Komitetu Strajkowego wzywające do kontynuowania strajku, opracowywała artykuły i informacje w biuletynie „Wolny Związkowiec”. Za powyższe wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach została skazana 5 I 1982 r. na pięć i pół roku pozbawienia wolności i cztery lata pozbawienia praw publicznych. Wyrok odbywała w Areszcie Śledczym w Katowicach oraz w Zakładach Karnych w Bydgoszczy-Fordonie, Grudziądzu, Krzywańcu i Lublińcu. Zwolniona warunkowo dnia 7 IV 1983 r.

**Pan Krzysztof Trzaska** w latach 80-tych jako student Wydziału Prawa Administracji na Uniwersytecie Śląskim należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jako członek NZS uczestniczył w strajku studentów na UŚ od 19 XI do 11 XII 1981 r. Z ramienia NZS współpracował ze strukturami „Solidarności”. W 1985 r. organizował przy kościele pw. św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej Duszpasterstwo Ludzi Pracy, które otaczało opieką wszystkich pracujących, młodzież akademicką oraz wspierało starania w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Pan Krzysztof Trzaska należał do współzałożycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Dąbrowie Górniczej. Aktywnie uczestniczył w Mszach za Ojczyznę. Zajmował się również kolportażem podziemnych wydawnictw wydawanych przez takie struktury jak Solidarność Walcząca, KPN, NZS, Ruch WiP (Wolność i Pokój). W latach 1987–1989 prowadził punkt kolportażu w swoim mieszkaniu. Współpracował z podziemnym pismem „Wolny Związkowiec” wydawanym przez struktury związkowe Huty Katowice oraz pismem „Naród i Niepodległość”. Od 1986 r. działał w strukturach KPN Obszar V, który obejmował tereny Katowic, Opola, Bielska-Białej, Częstochowy. W kwietniu 1988 r. był jednym z sygnatariuszy wniosku o rejestrację NSZZ „S” Huty Katowice, z którym Komitet Założycielski wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 16 XII 1987 r. został zatrzymany za udział w manifestacji pod KWK „Wujek”, podczas której niósł transparent z napisem „V Obwód KPN Katowice”. Został za to ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 50 tys. złotych. W maju 1988 r. za nawoływanie do strajku pracowników Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” Huty Katowice orzeczono w stosunku do niego taką samą karę grzywny i zwolniono z pracy w Zakładach Koksowniczych; do lutego 1989 r. pozostawał bez zatrudnienia. 22 VIII 1988 r. wraz z grupą osób podjął próbę zorganizowania strajku w KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu przez rozprowadzenie wśród załogi ulotek nawołujących do przerwania pracy i utworzenia Komitetu Strajkowego. W konsekwencji został skazany na 14 dni bezwzględnego aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Sosnowiec. W latach 1988–1989 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej i pełnił funkcję szefa struktur na Śląsku i w Zagłębiu. Kiedy w 1989 r. został ponownie przyjęty do pracy w Zakładach Koksowniczych „Przyjaźń” Huty Katowice objął stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w tamtejszym zakładzie i funkcję tę pełnił do 1992 r.

**Pan Henryk Kazimierz Urban** był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Od września 1980 r. był współorganizatorem struktur NSZZ „Solidarność” w FSM, a od września 1981 r. był sekretarzem Rady Pracowniczej FSM. W dniu 13 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Jastrzębiu-Szerokiej. Zwolniono go 23 III 1982 r. W latach 80-tych był kolporterem i autorem tekstów w podziemnej prasie zakładowej i regionalnej. W 1984 r. był współorganizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielsku-Białej. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.

**Pan Jolant Sylwester Waszkiewicz** jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989 działał w strukturach związkowych w KWK „Wesoła” w Mysłowicach. Aktywnie udzielał się w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele pw. Krzyża Świętego w Mysłowicach, w ramach którego organizowano spotkania działaczy podziemia opozycyjnego oraz Msze za Ojczyznę. Pan Jolant Waszkiewicz brał udział w spotkaniach i prelekcjach organizowanych przez księdza Kazimierza Jancarza w ramach tzw. Uniwersytetu Robotniczego. Uczestniczył w organizowanych przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach manifestacjach z okazji przypadających rocznic, np. święta 3 Maja, 11 Listopada czy rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, które rozprowadzano na terenie Mysłowic i Sosnowca, a w stanie wojennym pomagał zbierać składki na pomoc represjonowanym i ich rodzinom.

**Pan Leszek Witelus** działał w NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu od początku istnienia związku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy ww. kopalni. Od lutego 1981 r. zasiadał w Prezydium Krajowej Komisji Górnictwa, a w marcu 1981 r. wszedł w skład Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Sekcji Górnictwa. Był inspiratorem i organizatorem akcji protestacyjnych na terenie kopalni. W dniu 23 XII 1981 r. Pan Leszek Witelus został zatrzymany i przetrzymywany w areszcie KMMO w Będzinie, a w dniu 29 XII 1981 r. został internowany. Przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Raciborzu, Zabrzu-Zaborzu, Uhercach oraz Rzeszowie-Załężu, skąd został zwolniony w dniu 11 XII 1982 r. Ze względu na działalność opozycyjną Pan Leszek Witelus objęty był kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. W latach 1983–1989 przebywał na emigracji w USA

**Pan Wiesław Stanisław Włodarczyk** jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989 działał w strukturach związkowych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Uczestniczył w tworzeniu organizacji związkowej w KWK „Staszic” w Katowicach. Aktywnie udzielał się w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Sosnowcu, które otaczało opieką studentów oraz wszystkich pracujących. Pan Wiesław Włodarczyk brał udział w organizowanych przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach manifestacjach z okazji przypadających rocznic, np. święta 3 Maja, 11 Listopada czy rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, które rozprowadzano na terenie Sosnowca. W 1989 r. zaangażował się w działania Komitetu Obywatelskiego „Solidarności”, który prowadził kampanię wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu.

**Pan Michał Artur Woziwodzki** w 1980 r. organizował struktury związkowe NSZZ „Solidarność” w Hucie Częstochowa, wówczas Hucie im. B. Bieruta. W czasie stanu wojennego był dwukrotnie internowany: w okresie od 14 XII 1981 r. do 29 IV 1982 r. oraz od 9 XI do 1 XII 1982 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia dla internowanych w Zabrzu-Zaborzu oraz Łupkowie. Udzielał się w duszpasterskich ośrodkach pomocy działających na terenie Częstochowy, takich jak Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu oraz Regionalny Komitet Obywatelski. W obliczu zmian ustrojowych Pan Michał Woziwodzki organizował jako działacz „Solidarności” kampanię wyborczą w Częstochowie, której zadaniem było poparcie kandydatur działaczy opozycyjnych na stanowiska poselskie i senatorskie w wyborach z 4 VI 1989 r. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się ewidencyjne materiały świadczące o inwigilowaniu Pana Michała Woziwodzkiego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 80-tych w ramach sprawy o kryptonimie „Łącznik”, w związku z jego działalnością w środowisku zdelegalizowanej „Solidarności”.

Pośmiertnie:

**Pan Zdzisław Jan Bojarski** od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego. We wrześniu 1980 r. był inicjatorem i współtwórcą, a następnie przewodniczącym Regionalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w Częstochowie. W okresie od grudnia 1980 r. do czerwca 1981 r. wchodził w skład prezydium RKZ. 15 XII 1981 r. został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. Po zwolnieniu z internowania 23 VI 1982 r. powrócił do działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1982–1983 Pan Zdzisław Bojarski związany był z podziemnym pismem pt. „CDN”, wydawanym od grudnia 1981 r. do października 1988 r. W czerwcu 1983 r. został zwolniony z pracy i pozostawał bez zatrudnienia do 1984 r. W 1983 r. wraz z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” podjął próbę utworzenia częstochowskiej filii nielegalnej organizacji pod nazwą „Polska Partia Demokratyczna”. W latach 1985–1986 był członkiem Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. Za udział w pracach powyższego komitetu został aresztowany, postawiony przed Kolegium ds. Wykroczeń i uniewinniony. W 1989 r. Pan Zdzisław Bojarski uczestniczył w reaktywowaniu struktur „Solidarności” w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rząsawa w Częstochowie, gdzie w latach 1989–1991 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „S”. Ze względu na prowadzenie działalności opozycyjnej był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

**Pan Edward Czapiga** jako członek NSZZ „Solidarność” aktywnie działał w strukturach związkowych na terenie Jastrzębia-Zdroju. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu struktur „Solidarności” włączył się w działalność podziemnych struktur opozycyjnych. W dniach 13–15 XII 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w KWK „XXX-lecia PRL” w Jastrzębiu-Zdroju. Po zakończeniu protestu udzielał schronienia ukrywającym się przed aresztowaniem członkom Komitetu Strajkowego, tj. Pawłowi Lisowskiemu i Adamowi Kowalczykowi. Od 1981 r. do 1983 r. organizował pomoc dla internowanych, aresztowanych oraz ich rodzin. W 1982 r. Pan Edward Czapiga przystąpił do nieformalnej grupy podziemnej zorganizowanej przez Adama Kowalczyka w KWK „XXX-lecia PRL”. W latach 1982–1984 grupa była rozpracowywana przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Pniówek”. W trakcie działalności opozycyjnej Pan Edward Czapiga zajmował się kolportowaniem podziemnej prasy związkowej, m.in. takich tytułów, jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Ość”, „Regionalny Informator Solidarności”, „Wolny Związkowiec”. W latach 1984–1988 kierował pięcioosobową grupą podziemnej „Solidarności” przy ww. kopalni, a w sierpniu 1988 r. wziął udział w prowadzonym tam strajku.

**Pan Marek Bogumił Gabryś** został aresztowany 11 VI 1947 r. przez MUBP w Zakopanem i przekazany do więzienia w Krakowie. Został oskarżony o kradzież pistoletu ze szkoły w Zakopanem w dniu 23 V 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie wydał 26 VII 1947 r. wyrok, w którym uznał go winnym kradzieży oraz przechowywania pistoletu bez zezwolenia władz i skazał na karę pięciu lat więzienia. Zaliczono również okres tymczasowego aresztowania od 10 VI do 26 VII 1947 r. Na podstawie orzeczenia WSR w Krakowie z 14 XII 1949 r. Pan Marek Gabryś został warunkowo zwolniony z więzienia. W latach 1980–1981 był inicjatorem utworzenia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów „Biprohut” w Gliwicach. Należał do Komitetu Pracowniczego NSZZ „S”, przekształconego w Komisję Zakładową NSZZ „S”. W obu strukturach pełnił funkcję przewodniczącego. Należał również do KPN. Po wprowadzeniu stanu wojennego nakłaniał pracowników „Biprohutu” do podjęcia akcji strajkowej, za co został internowany. Przebywał w następujących Ośrodkach Odosobnienia: 14 XII – 22 XII 1982 r. w Zabrzu-Zaborzu, 22 XII 1981 r. – 23 III 1982 r. w Jastrzębiu-Zdroju, 23 III – 5 VIII 1982 r. w Uhercach, 5 VIII – 29 IX 1982 r. w Rzeszowie, 29 IX – 13 XII 1982 r. w Areszcie Śledczym w Kielcach. Osadzenie w zakładzie karnym negatywnie wpłynęło na stan jego zdrowia. W rezultacie był wielokrotnie hospitalizowany. 13 XII 1982 r., po zwolnieniu z internowania, Pan Marek Gabryś nie zaprzestał działalności opozycyjnej i dlatego w dalszym ciągu znajdował się w zainteresowaniu SB, czego skutkiem były rewizje dokonywane w jego mieszkaniu. Od 1983 r. aktywnie uczestniczył w spotkaniach środowiska opozycyjnego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, na których organizowano wykłady z udziałem działaczy b. NSZZ „S” i KPN z całego kraju. Pan Marek Gabryś niejednokrotnie sam wygłaszał prelekcje dot. ówczesnej sytuacji w kraju. W 1985 r. był inicjatorem napisania tzw. Listu „stu intelektualistów”, w którym protestowano przeciwko niedemokratycznym wyborom parlamentarnym. Pan Marek Gabryś pełnił także rolę łącznika pomiędzy ośrodkami emigracyjnymi NSZZ „S” na terenie Europy Zachodniej a Regionami Śląsko-Dąbrowskim, Małopolskim i Dolnośląskim. Ponadto należał do utworzonej w 1986 r. Regionalnej Tymczasowej Rady NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wielokrotnie udostępniał swoje mieszkanie, w którym odbywały się posiedzenia członków ww. struktury. Oprócz tego należał do kierownictwa Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Region Śląsko-Dąbrowski, zajmującej się drukowaniem i kolportowaniem nielegalnych wydawnictw. Pełnił w niej funkcję zastępcy szefa. W 1988 r. powstała w Gliwicach Regionalna Rada Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w której Pan Marek Gabryś był przewodniczącym.

**Pan Kazimierz Maciński** był członkiem NSZZ „Solidarność”, współtwórcą struktur związkowych przy Hucie im. B. Bieruta w Częstochowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał zabronionej prawem działalności związkowej. Brał udział w tworzeniu podziemnej Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „S” w Częstochowie. Ponadto uczestniczył w produkcji i kolportażu podziemnych wydawnictw na terenie Częstochowy. Za powyższą działalność został w dniu 27 VI 1983 r. zatrzymany, a 29 VI 1983 r. postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. W wyniku przeprowadzonego śledztwa, zebranego materiału dowodowego oraz zeznań świadków Prokurator Wojewódzki w Częstochowie przedstawił Panu Kazimierzowi Macińskiemu zarzut, że w okresie od listopada 1982 r. do kwietnia 1983 r. brał udział w nielegalnym związku, tj. Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „S” Huty im. B. Bieruta w Częstochowie, organizował druk i kolportaż biuletynu informacyjnego tego związku pt. „Solidarność Huty im. B. Bieruta”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z 26 VII 1983 r. postępowanie karne w stosunku do Pana Kazimierza Macińskiego zostało umorzone na podstawie ustawy z dnia 21 VII 1983 r. o amnestii. Tego samego dnia ww. opuścił areszt. Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

**Pani Lidia Józefa Pilch** od 1986 r. współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie, zajmowała się między innymi kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Od grudnia 1987 r. współredagowała również „Biuletyn Informacyjny Podregionu Sucha Beskidzka” oraz organizowała jego druk. W październiku 1988 r. weszła w skład Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.

**Pan Andrzej Bernard Simon** jako pracownik Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice aktywnie działał w strukturach związkowych NSZZ „Solidarność”, zwłaszcza po ogłoszeniu stanu wojennego. Organizował zbiórki pieniężne na rzecz pomocy internowanym, uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez TKK NSZZ „Solidarność” Huty Katowice na terenie Dąbrowy Górniczej oraz akcjach strajkowych na terenie huty. Za powyższe został internowany w dniu 28 VIII 1982 r. na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał do 2 XII 1982 r. W latach 1984–1987 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Będzinie w ramach sprawy o kryptonimie „Trudny”.