1. Pani Magdalena Anetta Bartkiewicz-Podgórska 16 XII 1986 r. uczestniczyła w mszy rocznicowej w intencji górników poległych w KWK „Wujek” w 1981 r., po mszy uczestnicy przeszli pod Krzyż znajdujący się pod kopalnią. Za powyższe Pani została skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń na 20 tys. zł grzywny, została również zawieszona w prawach ucznia, jako uczennica III LO w Katowicach. Od tego czasu rozpoczęto również kontrolę operacyjną, która przejawiała się między innymi kontrolą korespondencji, podsłuchem telefonicznym. Pani Magdalena Podgórska aktywnie uczestniczyła w Duszpasterstwie Harcerskim, a następnie Duszpasterstwie Akademickim. W 1988 r. włączyła się w pomoc protestującym w katedrze katowickiej, w czasie kampanii przedwyborczej do Sejmu i Senatu angażowała się w prace Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Katowice.
2. Pan Sławomir Tadeusz Czyż utrzymywał kontakty z członkami nielegalnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu”, zrzeszającej m.in. uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Katowicach, do którego również uczęszczał. 26 IV 1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, pod zarzutami uczestnictwa w druku i kolportażu ulotek oraz nakłaniania rówieśników do podejmowania działalności opozycyjnej. W wyniku przeprowadzonej wówczas rewizji w miejscu zamieszkania Pana Sławomira Czyża, funkcjonariusze SB odnaleźli m. in. niekompletną drukarenkę oraz znaczki z napisem „Solidarność”. Po rozpoczęciu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ww. zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Konfederacji Polski Niepodległej w Katowicach. Zaliczany był przez władze bezpieczeństwa PRL do czołowych działaczy Obszaru V KPN. W ramach prowadzonej działalności Pan Sławomir Czyż zajmował się m.in. kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Był również inicjatorem i uczestnikiem szeregu nielegalnych manifestacji, organizowanych przez środowiska opozycyjne na terenie Katowic, m. in. w listopadzie 1987 r. współorganizował demonstrację przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach, a w dniu 23 III 1988 r. wziął udział w nielegalnym zgromadzeniu przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, Pan Sławomir Czyż w okresie od sierpnia 1987 r. do stycznia 1990 r, był objęty ciągłą kontrolą operacyjną ze strony ówczesnej Służby Bezpieczeństwa.
3. Pan Adam Henryk Gorszanów od jesieni 1986 r. do 1989 r. prowadził działalność opozycyjną w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz w latach 1987-1989 w ramach Konfederacji Polski Niepodległej. Angażował się w tworzenie podziemnych struktur niezależnego ruchu studenckiego na Uniwersytecie Śląskim, uczestniczył w drukowaniu pism bezdebitowych, akcjach malowania na murach haseł antykomunistycznych, akcjach ulotkowych, kolportowaniu nielegalnych wydawnictw. Brał udział w wiecach i manifestacjach antykomunistycznych. W związku z działalnością opozycyjną był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
4. Pan Tomasz Klaudiusz Górski jako student socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach aktywnie działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, ale w wielu ośrodkach akademickich, w tym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kontynuował działalność w podziemnych strukturach. Oprócz działalności w NZS Pan Górski był również członkiem Ruchu „Wolność i Pokój”, nielegalnej organizacji należącej do nurtu „solidarnościowego” działającej w latach 1985-1989 w opozycji wobec władz komunistycznych. W okresie stanu wojennego Pan Tomasz Górski uczestniczył w licznych wiecach i manifestacjach o charakterze antykomunistycznym. Od 1984 r. brał udział w rocznicowych uroczystościach pod Krzyżem KWK „Wujek” w Katowicach organizowanych dla uczczenia poległych podczas pacyfikacji górników. 15 III 1989 r. był współorganizatorem i uczestnikiem nielegalnej manifestacji, która odbyła się na katowickim rynku. O politycznym i antyrządowym charakterze tego wystąpienia świadczy rozpowszechnianie podczas jego trwania nielegalnych ulotek oraz wznoszenie haseł o uwolnienie więźniów politycznych. Był również aktywnym uczestnikiem zorganizowanej 23 III 1988 r. manifestacji przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Jako działacz nielegalnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Pan Tomasz Górski współpracował ze strukturami NZS innych uczelni w kraju. W kwietniu 1988 r. objął funkcję wiceprzewodniczącego NZS. Podejmował szereg działań mających na celu ponowną rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W maju 1988 r. wszedł w skład delegacji do rektora Uniwersytetu Śląskiego, któremu przedłożono petycję z żądaniem relegalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Fakt udziału Pana Tomasza Górskiego w Komitecie Założycielskim NZS został odnotowany w piśmie sygnowanym przez KPN pt. „Akcja”. Z uwagi na działalność w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Pan Tomasz Górski na przestrzeni 1988-1989 był objęty inwigilacją szczególną, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła w ramach kilku spraw operacyjnych o kryptonimach: „Bojownik” oraz „Spadkobiercy”.
5. Pan Tomasz Iwicki był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego na Wydziale Techniki UŚ w Sosnowcu. W czasie strajku studentów na UŚ w listopadzie 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego. Kolportował i drukował pisma NZS. 13 V 1982 r. został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. W związku z powyższym w okresie od 13 V 1982 r. do 8 VII 1985 r. zostało wniesione wobec Pana Tomasza Iwickiego zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 2 VII 1982 r. został zwolniony z internowania.
6. Pan Jędrzej Jędrych od czerwca 1988 r. do 4 czerwca 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W/w był studentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie na terenie uczelni wchodził w skład Rady Wydziałowej NZS. Pan Jędrzej Jędrych był również aktywnym działaczem V-go Obszaru KPN, a w czerwcu 1989 r. objął stanowisko szefa Legionu KPN na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W/w zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw takich jak: wydawnictwo KPN „Orzeł Biały”, Tygodnik „Mazowsze” oraz Przegląd Wiadomości Agencyjnych, wydawanych przez Region Mazowsze. Ponadto posiadał dostęp do wydawnictw książkowych o tytułach: „W cieniu Katynia”, „Napaść Sowiecka”, „Rewolucja bez rewolucji”, które były przez niego kolportowane w środowisku akademickim. Ponadto Pan Jędrzej Jędrych należał do głównych organizatorów wieców i zgromadzeń Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Uniwersytetu Śląskiego i woj. katowickiego. Był koordynatorem działań komórek KPN na terenie uczelni i w szkołach średnich w Katowicach. Od kwietnia do czerwca 1989 r. był organizatorem i uczestnikiem wieców przedwyborczych na rzecz rekomendacji Barbary Czyż, kandydującej z ramienia KPN do organów władzy PRL. Pomimo przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej w grudniu 1988 r., w/w nie zaprzestał swojej działalności i w dalszym ciągu przyczynił się do organizacji oraz udziału w licznych manifestacjach, happeningach oraz wiecach.
7. Pan Jan Włodzimierz Jurkiewicz należy do czołowych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W październiku 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w którym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Organizacji Wydziałowej, a także w okresie od 14 IV 1981 r. do 13 XII 1981 r. wchodził w skład Komisji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z jego inicjatywy powołano bibliotekę wydawnictw niezależnych przy wydziałowym NZS na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach współpracy z Wszechnicą Górnośląską Pan Jurkiewicz organizował spotkania dyskusyjne z działaczami społeczno-politycznymi. Ponadto od listopada 1980 r. redagował niezależną gazetkę studencką zatytułowaną „Aspekt”. Jako student oraz działacz NZS Pan Jan Jurkiewicz uczestniczył w proteście solidarnościowym studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, którzy pod koniec października 1981 r. rozpoczęli protest w związku ze złamaniem przez tamtejsze władze procedur przy wyborze nowego rektora uczelni. Po ogłoszeniu stanu wojennego Pan Jan Jurkiewicz wraz z grupą działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów dołączył do strajkujących robotników huty „Baildon” w Katowicach. W konsekwencji został zatrzymany 14 XII 1981 r. i decyzją władz internowany 18 XII 1981 r. Przebywał początkowo w Zakładzie Karnym Zabrze-Zaborze, a od 19 III 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Internowanie uchylono 12 VII 1982 r. W latach 1982-1983 Pan Jan Jurkiewicz należał do zespołu redakcyjnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zatytułowanego „Wyzwolenie”. Prócz redagowania tekstów do biuletynu, Pan Jurkiewicz zajmował się także kolportowaniem tego wydawnictwa na terenie województwa katowickiego. Podczas jednej z akcji przewożenia blisko 900 egzemplarzy biuletynu „Wyzwolenie” został zatrzymany 18 V 1983 r. przez patrol Milicji Obywatelskiej w Katowicach i pobity podczas przesłuchania. W październiku 1983 r. został skreślony z listy studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, co było podyktowane nielegalną działalnością Pana Jurkiewicza w studenckiej organizacji, zaś oficjalnie podano, iż przyczyną był brak obrony pracy magisterskiej w terminie. W kolejnych latach Pan Jurkiewicz udzielał się w ramach Duszpasterstwa Akademickiego przy katowickiej katedrze Chrystusa Króla, gdzie w 1985 r. zainicjował działalność Sekcji Społeczno-Historycznej. Ponadto uczestniczył w kolportowaniu różnych publikacji podziemnych m.in. „tygodnik Mazowsze”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, a także książek wydawanych przez oficyny drugiego obiegu tj.: NOWa, Krąg i Rytm. W związku z prowadzoną działalnością Pan Jan Jurkiewicz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1984.
8. Pan Jarosław Roman Karkosz w latach 1985-1986 prowadził działalność opozycyjną w ramach Studenckiego Komitetu Oporu – struktury powołanej w Katowicach przez działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Głównym celem tej organizacji był kolportaż nielegalnych wydawnictw wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz organizowanie akcji ulotkowych. W latach 1986-1989 Pan Jarosław Karkosz jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pan Jarosław Karkosz aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W szeregach tej organizacji znany był pod pseudonimem „Karkonosz”. Uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw, którym zajmowało się Zrzeszenie. Z ramienia katowickiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów pełnił funkcję głównego kuriera obsługującego skrzynki kontaktowe, przez które przekazywano pisma drugiego obiegu najczęściej do akademików zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie, a także na poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego. W dniu 11 XI 1987 r. brał udział w nielegalnej manifestacji pod katedrą Chrystusa Króla w Katowicach, zorganizowanej przez działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Konfederacji Polski Niepodległej, podczas której został pobity przez siły porządkowe. W związku z aktywnym zaangażowaniem się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Pan Jarosław Karkosz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Katowicach na przestrzeni lat 1988-1989.
9. Pan Piotr Jan Kos był studentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1986 r. był działaczem nowo reaktywowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŚ, w którym pełnił funkcję członka zarządu. Ponadto wszedł również w skład Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS Uczelni Śląskich. Wchodził w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma NZS Uczelni Górnego Śląska „Kontra”, które w 1987 r. zmieniło nazwę na „Bez Retuszu”, gdzie był jednym z autorów. W latach 1987-1988 był odpowiedzialny za druk i kolportaż niezależnego pisma Wydziału Filologicznego NZS „Na Drodze”.
10. Pan Paweł Jan Kozłowski do 13 XII 1982 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Był inicjatorem akcji strajkowych na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Podczas strajku na uczelni pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Strajkowego oraz członka Międzywydziałowego Komitetu Strajkowego. W ramach działalności opozycyjnej kolportował na terenie uczelni ulotki i literaturę drugiego obiegu. W trakcie rozmowy ostrzegawczej ze Służba Bezpieczeństwa 11 II 1982 r. odmówił składania zeznań i podpisania zobowiązania o lojalności. Tego samego dnia wydano decyzję o internowaniu oraz nakaz zatrzymania i doprowadzenia ww. Na tej podstawie Pan Paweł Kozłowski został internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Kandydat do odznaczenia został zwolniony z internowania 23 VII 1982 r. W świetle materiałów archiwalnych po wyjściu z ośrodka odosobnienia nadal utrzymywał kontakty z byłymi działaczami NZS.
11. Pan Jędrzej Lipski jako student Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów przez wiele lat pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Liczne represje spowodowane były kolportażem ulotek antypaństwowych i wydawnictw bezdebitowych oraz negatywnym nastawieniem do istniejącego wówczas ustroju społecznego. Podczas strajku protestacyjnego w Hucie Baildon 14 XII 1981 r. został zatrzymany, a następnie internowany w Zabrzu - Zaborzu, gdzie przebywał do 28 I 1982 r. Ponownie internowany w 8 III 1982 r. w Jastrzębiu – Zdroju, a następnie w Uhercach, gdzie przebywał do 23 VII 1982 r. W ramach protestu przeciwko internowaniu przeprowadził siedmiodniowy strajk głodowy. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Oprócz tego próbował nakłonić władze uczelni oraz innych studentów do pomocy osobom internowanym i ich rodzinom. 16 XII 1985 r. dokonano rewizji w miejscu zamieszkania. W czerwcu 1986 r. Pan Jędrzej Lipski został skreślony z listy studentów, co poskutkowało przeniesieniem wraz z rodziną do Krakowa i rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.
12. Pan Zenon Jan Lisprowadził aktywną działalność na rzecz odzyskania przezPolskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podejmował szereg działań zagrożonych odpowiedzialnością karną lub represjami. Był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NSZ) w/w uczelni oraz inicjatorem powołania 25 V 1981 r. Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu. Celem działania Międzyuczelnianego KOWzaP była walka o uwolnienie ludzi więzionych za głoszone poglądy polityczne, pomoc rodzinom więzionych oraz walka o praworządność w Polsce. W czasie strajku na Uniwersytecie Śląskim w listopadzie i grudniu 1981 r. pełnił funkcję łącznika między strajkującymi studentami a Zarządem Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Pan Zenon Lis należał również do najbardziej aktywnych osób, które 25 V 1981 r. organizowały na terenie Gliwic i Katowic tzw. „Marsze Wolności” w obronie aresztowanych działaczy Konfederacji Polski Niepodległej oraz wszystkich tych, którzy z racji głoszonych poglądów politycznych zostali pozbawieni wolności. Z uwagi na powyższą działalność 14 XII 1981 r. Pan Zenon Lis został internowany. Przebywał kolejno w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu Zdroju, Uhercach, Rzeszowie-Załężu oraz Łupkowie. Podczas internowania w dniach 18-19 IV 1982 r. brał udział w buncie internowanych na terenie ośrodka odosobnienia w Uhercach. Zwolniony z internowania 11 XII 1982 r. Pan Zenon Lis podlegał kontroli operacyjnej, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła na przestrzeni lat 1981-1987.
13. Pan Marek Łukomski był w latach 1982-1986 działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto prowadził nielegalną działalność polityczną w ramach Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 1985-1986 należał do Studenckiego Komitetu Oporu, prowadząc w Katowicach na terenie Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej, kolportaż ulotek i prasy podziemnej m.in. „Tygodnika Mazowsze”. W latach 1987-1988 brał udział w przygotowaniach w organizowaniu ulicznych manifestacji niepodległościowych w Katowicach.
14. Pan Marian Majcher od października 1980 r. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W listopadzie i grudniu 1981 r. był uczestnikiem strajku solidarnościowego ze studentami Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w dniach 13-14 grudnia w strajku w Hucie „Baildon” w Katowicach. W latach 1982-1983 był autorem podziemnego pisma „Wyzwolenie”. Wchodził również w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Górnego Śląska „Kontra”. Ponadto w latach 1982-1989 prowadził punkty kolportażu wydawnictw podziemnych oraz współorganizował pomoc osobom represjonowanym. W latach 1986-1988 współorganizował również działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach.
15. Pan Wojciech Roman Niedźwiedź na przełomie 1987 i 1988 r. nawiązał aktywna współpracę ze strukturami podziemia antykomunistycznego, wstąpił w szeregi Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”. Na początku 1988 r. został zaprzysiężony na członka „Solidarności Walczącej” i do czerwca 1989 r. aktywnie uczestniczył we wszystkich formach jej działalności. Brał udział w akcjach malowania haseł antykomunistycznych na murach, usuwaniu symboli partii komunistycznej, zajmował się kolportażem prasy i wydawnictw bezdebitowych, współorganizował i brał udział w nielegalnych manifestacjach. Był wielokrotnie wykorzystywany jako kurier przewożący prasę podziemną, współredagował i kolportował pismo Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej” – „Przebojem”. W 1990 r. Pan Wojciech Niedźwiedź zaangażował się w działalność Klubu Antykomunistycznego im. J. Mackiewicza, opartego na byłych członkach Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”.
16. Pan Mariusz Siembiga jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach należał w latach 1987-1989 do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Śląskiego oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczył w licznych akcjach malowania treści niepodległościowych i antykomunistycznych na elewacjach budynków, wiaduktach i mostach zlokalizowanych na terenie m.in. Katowic i Chorzowa. Prowadził kolportaż wydawnictw drugiego obiegu na terenie katowickich uczelni oraz przewoził materiały bezdebitowe z Warszaw do Katowic. Na potrzeby dystrybucji tych nielegalnych druków zorganizował w mieszkaniu rodziców punkt przerzutowy wydawnictw niezależnych. Ponadto Pan Mariusz Siembiga brał udział w manifestacjach antykomunistycznych, które organizowano w miastach Górnego Śląska z okazji przypadających rocznic np. święto 3 Maja, 11 Listopada czy rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach. W 1988 r. organizował i uczestniczył w protestach i strajkach okupacyjnych na uczelni, podczas których postulowano rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów przez władze oraz przywrócenie do pracy górników zwolnionych za udział w sierpniowych strajkach. Jako działacz NZS Pan Mariusz Siembiga współpracował ze strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów innych uczelni oraz organizował spotkania z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej.
17. Pan Sławomir Stanisław Skrzypek już jako uczeń szkoły średniej angażował się w działalność opozycyjną, był członkiem Grupy Inicjatywnej Federacji Młodzieży Szkolnej. Od 1980 r. współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej. W grudniu 1981 r. założył organizację o nazwie Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”. Pan Sławomir Skrzypek odgrywał kluczową rolę dla działalności związku. Stworzył jego nazwę, określił cel i strukturę, werbował kandydatów, ustalił zasady łączności między członkami oraz instruował ich co do sposobu działania. Organizował sprzedaż różnego rodzaju broszur, publikacji bezdebitowych i in., a zebrane w ten sposób środki przeznaczał na działalność związku. Był osobą reprezentującą związek wobec osób zainteresowanych jego działalnością. Organizacja wydawała pisma: *Młody Konfederata* a następnie *Biuletyn Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”*. Pan Sławomir Skrzypek był odpowiedzialny za redagowanie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie wydawanych drukiem pism. W związku z wyżej opisaną działalnością w dniach od 19 - 27 VIII 1982 r. Pan Sławomir Skrzypek był internowany. 12 X 1982 r. został aresztowany, był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach. 2 listopada 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na dwa lata, w zawieszeniu na pięć lat pozbawienia wolności pod nadzorem kuratora sądowego i grzywnę w wysokości 60 tysięcy złotych. W późniejszym okresie, jako student Politechniki Śląskiej, Pan Sławomir Skrzypek nadal angażował się w działalność niepodległościową. W latach 1983-1988 aktywnie zaangażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej. W marcu 1985 r. został mianowany szefem Obszaru V Konfederacji. Zaangażował się także w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1987 r. współtworzył biuletyn NZS Politechniki Śląskiej. Do 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego NZS PŚ. Był wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godzin.
18. Pani Dorota Sochiera w latach 1986-1989 prowadziła działalność opozycyjna w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, angażowała się w tworzenie struktur niezależnego ruchu studenckiego. Pani Dorota Sochiera brała udział w akcjach ulotkowych, w jej mieszkaniu w Raciborzu drukowano wydawnictwa bezdebitowe, w których kolportażu również uczestniczyła. Brała udział w manifestacjach antykomunistycznych, wiecach i akcjach strajkowych.
19. Pan Sławomir Sowa jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach należał do aktywnych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadził szereg działań zagrożonych odpowiedzialnością karną na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Pan Sławomir Sowa prowadził kolportaż ulotek sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, rozpowszechniał biuletyny oraz literaturę bezdebitową m. in. „Folwark zwierzęcy”, „Rok 1984” na terenie Uniwersytetu Śląskiego, wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz na terenie domów studenckich w Katowicach. 30 IV 1985 r. dokonał zniszczenia plakatów 1 majowych na terenie miasteczka studenckiego w Katowicach Ligocie, za co decyzją Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej został ukarany upomnieniem i naganą. Z uwagi na działalność w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Sławomir Sowa na przestrzeni 1985-1989 był objęty inwigilacją szczególną, którą Służba Bezpieczeństwa PRL prowadziła w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach: „Syndrom” oraz „Kursant”.
20. Pan Witold Tomasz Trólka w latach 1985-1991 był studentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1987-1988 aktywnie włączył się w działalność opozycyjną na uczelni, wchodząc w skład zespołu redakcyjnego podziemnego pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uczelni Górnego Śląska „Kontra”, gdzie był osobą odpowiedzialną za druk pisma. Wiosną 1987 r. współredagował „Apel Ekologiczny”, początkując tym samym tworzenie się na Górnym Śląsku struktur Ruchu „Wolność i Pokój”, którego został jednym z liderów. „Apel Ekologiczny” był później kolportowany w trakcie organizowanego w Warszawie w dniach 7 - 9 maja 1987 r. nielegalnego seminarium Ruchu „WiP”. Organizacja wydawała, pozostające poza cenzurą, własne pismo „FA”, w skład którego wchodził Pan Witold Trólka. Ponadto w latach 1988-1989 podjął opozycyjną działalność w ramach struktur Śląskiego Ruchu Ekologicznego, które nawiązywało do dorobku Ruchu „WiP”. ŚRE wydawał pismo „Martwa natura”, w skład którego wchodził Pan Witold Trólka, pełniąc funkcję autora szaty graficznej. Od wiosny 1988 r. w centrum Katowic w ramach działalności ekologicznej Pan Witold Trólka wraz z innymi organizował i uczestniczył w licznych wiecach opozycyjnych oraz manifestacjach ulicznych.
21. Pan Krzysztof Walasek był studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, czynnie zaangażowanym w kolportaż materiałów o treści antysocjalistycznej. Należał do nielegalnej organizacji, która w środowisku akademickim zajmowała się produkcją oraz rozpowszechnianiem wydawnictw o treści antykomunistycznej, nawołujących do przeprowadzenia akcji protestacyjnych i bojkotu wyborów do Rad Narodowych. W związku ze swoją działalnością, Pan Krzysztof Walasek 16 VI 1984 r. został zatrzymany a następnie przesłuchany w charakterze podejrzanego. 18 VI 1984 r. w stosunku do ww. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego do dn. 16 IX 1984 r. Jednakże z uwagi na ogłoszenie ustawy o amnestii z 21 VII 1984 r., Prokurator Wojewódzki w Katowicach uchylił w stosunku do Pana Krzysztofa Walaska areszt tymczasowy i 25 VII 1984 r. opuścił on areszt śledczy.
22. Pan Piotr Adam Wiesiołek należał do nielegalnej organizacji o nazwie „Młodzieżowy Ruch Oporu «Solidarność»”, zrzeszającej uczniów szkół średnich z terenu Katowic, Bytomia, Mysłowic i Sosnowca. W ramach prowadzonej działalności, zajmował się przede wszystkim kolportażem nielegalnych wydawnictw. 17 VIII 1982 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzili przeszukanie w miejscu zamieszkania Pana Piotra Wiesiołka. W jego wyniku odnaleźli różne wydawnictwa bezdebitowe. W rezultacie Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wydała w dniu 30 VIII 1982 r. Postanowienia: o przedstawieniu zarzutów oraz o tymczasowym aresztowaniu Pana Piotra Wiesiołka. Ww. został oskarżony o to, iż w okresie od marca do czerwca 1982 r. uczestniczył w działalności organizacji „Młodzieżowy Ruch Oporu «Solidarność»” oraz przechowywał i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa. Pan Piotr Wiesiołek został osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. 2 XI 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach, wydał wyrok skazujący Pana Piotra Wiesiołka na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, dozór kuratora sądowego oraz grzywnę w wysokości 31 tys. zł. Na poczet orzeczonej kary grzywny, wliczono Panu Piotrowi Wiesiołkowi okres tymczasowego aresztowania 30 VIII - 2 XI 1982 r., uznając tym samym karę grzywny za uiszczoną w całości. W ten sposób Pan Piotr Wiesiołek został warunkowo zwolniony z Aresztu Śledczego w Katowicach. 30 VII 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii wobec Pana Piotra Wiesiołka, w którym darował mu wymierzoną karę 1 roku pozbawienia wolności oraz uchylił dozór kuratora sądowego.
23. Pan Maciej Tomasz Wojciechowski od lat 80-tychprowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Od września do grudnia 1981 r. działał w Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej w Opolu. Należał również do nielegalnej organizacji pod nazwą „Wolność i Niepodległość”. 16 IV 1982 r. wraz z Joachimem Bekersem, Pan Maciej Wojciechowski zorganizował akcję obrzucenia kamieniami kamienicy, gdzie mieszkał Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Opolu. płk Julian Urantówka. Akcja była odwetem za aresztowanie w marcu 1982 r. członków organizacji „Wolności i Niepodległość”. 19 IV 1982 r. Pan Maciej Wojciechowski został zatrzymany, a następnie postanowieniem wydanym 21 IV 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu, gdzie przebywał do 7 VI 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu wydanym 5 VI 1982 r. Pan Maciej Wojciechowski został skazany na pobyt w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3 lata. Po uchyleniu tymczasowego aresztowanie powrócił do działalności opozycyjnej. W 1983 r. po podjęciu studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pan Maciej Wojciechowski zaangażował się w działalność podziemnych struktur studenckich, od 1986 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dodatkowo wchodził w skład redakcji podziemnego pisma NZS pt. „Kontra” , później „Bez Retuszu”. W latach 1982-1987 Pan Maciej Wojciechowski aktywnie działał w strukturach KPN. Współpracował również z Solidarnością Walczącą. W latach 1981-1989 kolportował podziemne pisma m.in. „WiN”- pismo nielegalnej organizacji Wolność i Niepodległość”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Kontra”, „Bez Retuszu”. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Maciej Wojciechowski podlegał inwigilacji szczególnej w ramach kilku spraw operacyjnych, które Służba Bezpieczeństwa prowadziła na przestrzeni 1981-1989.