Pan **Edmund Emanuel Duda** był członkiem NSZZ „Solidarność” przy KWK „Julian” w Piekarach Śląskich. W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku w ww. zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, włączając się w pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. Pan Edmund Duda zajmował się m.in. rozdzielaniem żywności pochodzącej z „darów” Biskupiego Komitetu Pomocy przy parafii Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich oraz zbiórką pieniędzy na ten cel. W latach 1983–1993 uczestniczył w działalności Koła PTTK Duszpasterstwa Ludzi Pracy, w ramach którego organizowano spotkania oraz szkolenia działaczy lokalnej opozycji. Uczestnictwo w ww. organizacji umożliwiło jej członkom nawiązywanie kontaktów z innymi ośrodkami opozycyjnymi w kraju. Dodatkowo Pan Edmund Duda zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Brał także udział w patriotycznych pielgrzymkach na Jasna Górę oraz rocznicowych spotkaniach w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie. W 1989 r. został członkiem Komitetu Obywatelskiego w Piekarach Śląskich, którego głównym zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu w dniu 4 VI 1989 r.

Pan **Wiesław Jarnicki** był współzałożycielem i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” przy Rybnickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Węglowego „Peberow” w Żorach. Po wprowadzeniu stanu wojennego na mocy decyzji nr Żo-12 został internowany w dniu 28 XII 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju oraz Uhercach, skąd został zwolniony w dniu 14 VI 1982 r.

Pan **Wojciech Grzegorz 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 reaktywacje Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŚ. 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 Śląskiego Okręgu Wojskowego 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 SŚOW 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 aktywnie 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, współorganizował też w Białogórze 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 **Maciej Marian Jasiński** prowadził aktywną działalność opozycyjną w czasach PRL. Był działaczem NSZZ „Solidarność”. Od września 1981 r. wchodził w skład Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. W okresie od marca do grudnia 1981 r. pełnił funkcję redaktora opozycyjnego pisma „Konkretnie”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wspólnie z działaczami byłego MKZ w Bytomiu zainicjował powstanie opozycyjnej grupy, która redagowała i wydawała „Biuletyn Informacyjny” sygnowany przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Pan Maciej Jasiński wykonywał matryce oraz powielał artykuły do biuletynu, następnie organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw. W dniu 30 III 1982 r. został internowany, a 31 III 1982 r. postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach tymczasowo aresztowany. W dniu 27 V 1982 r. wyrokiem wydanym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach został skazany na trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności i trzy lata pozbawienia praw publicznych. Zasądzoną karę odbywał w Areszcie Śledczym w Katowicach oraz Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności był hospitalizowany ze względu na zły stan zdrowia. Na mocy aktu łaski Rady Państwa w dniu 2 III 1983 r. został warunkowo zwolniony z reszty odbywania kary. Po wyjściu na wolność ponownie nawiązał współpracę z działaczami bytomskiej opozycji. W latach 1983–1988 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Świętego Ducha w Bytomiu, brał udział w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, oraz mszach za ojczyznę. Z uwagi na zaangażowanie w działalność opozycyjną Pan Maciej Jasiński w roku 1982 oraz w latach 1985–1988 podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

Pan **Roman Aleksy Komandera** był współzałożycielem i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w KWK „Lenin” w Mysłowicach. W dniach od 30 VIII do 3 IX 1980 r. brał udział w strajku oraz wchodził w skład komitetu strajkowego. Protest ten był gestem poparcia dla postulatów strajkujących stoczniowców z Wybrzeża oraz górników z KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Popierał działalność Konfederacji Polski Niepodległej oraz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 18–19 XII 1981 r. Pan Roman Komandera był inicjatorem i jednym z przywódców strajku okupacyjnego w KWK „Lenin” w Mysłowicach. W związku prowadzoną działalnością opozycyjną postanowieniem wydanym w dniu 16 I 1982 r. przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach został tymczasową aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Mysłowicach, gdzie przebywał do 24 III 1982 r. Zarzucono mu kontynuowanie działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ „Solidarność”, organizowanie i uczestniczenie w akcjach protestacyjnych oraz próbę kradzieży materiału wybuchowego z magazynu KWK „Lenin”. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 24 III 1982 r. postępowanie umorzono. W dniu 30 III 1982 r. Pan Roman Komandera został dyscyplinarnie zwolniony z pracy.

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. Pomysłodawca powstania biblioteki wydawnictw bezdebitowych NZS-u, kolporter ulotek. Z jego inicjatywy przy Politechnice Śląskiej powstał Zespół Szybkiego Reagowania, był też autorem haseł i ulotek antysocjalistycznych, brał udział w strajku okupacyjnym na Politechnice Śląskiej od 28 IX do 12 XII 1981 r. W dniu 25 I 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia 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 **Jerzy Andrzej Rajpert** był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w strajku okupacyjnym w Domu Studenta, wchodząc w skład Uczelnianego Komitetu Strajkowego. Po zlikwidowaniu strajku ukrywał się przed MO. W dniu 17 I 1982 r. został zatrzymany na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie o tymczasowym aresztowaniu. 18 I 1982 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 2 III 1982 r. Pan Jerzy Rajpert został skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności z zawieszeniem na cztery lata. 2 III 1982 r. został zwolniony z Aresztu Śledczego w Lublinie. W dniu 19 III 1982 r. Panu Jerzemu Rajpertowi zastrzeżono możliwość wyjazdu za granicę. Zastrzeżenie zostało odwołane w 1989 r.

Pan **Zbigniew Satława** od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” działającego przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w konspiracyjnej strukturze pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie. W latach 1982–1983 drukował podziemne pismo TKZ „Solidarność” pt. „Informator FSM”. W związku z kontynuowaniem działalności w zdelegalizowanych strukturach związkowych Pan Zbigniew Satława znalazł się w kręgu osób podejrzanych, wobec których Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej w dniu 25 III 1983 r. wszczął postępowanie śledcze. W wyniku śledztwa przeprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, Panu Zbigniewowi Satławie postawiono zarzut, iż w okresie od 11 X 1982 r. do 30 IX 1983 r. brał udział w działalności podziemnej struktury w skrócie zwanej „Trzeci Szereg” przez prowadzenie i przechowywanie archiwum i materiałów archiwalnych w postaci sprzętu radiotechnicznego oraz kaset z nagraniami audycji sygnowanych przez konspiracyjną strukturę jaką była RKW „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność. Ponadto zarzucono mu udział w produkcji i kolportowaniu na terenie Bielska-Białej, Żywca i Jeleśni nielegalnych wydawnictw i ulotek takich jak: „Solidarność Podbeskidzia”, „Bibuła”, „Tygodnik Mazowsze”, „Obserwator Wojenny”, „Hutnik”. W ramach prowadzonego postępowania karnego PW w Bielsku-Białej sporządziła akt oskarżenia wobec Zbigniewa Satławy i skierowała sprawę do sądu. W dniu 25 VII 1984 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej umorzył postępowanie karne na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o amnestii z dnia 21 VII 1984 r. Pan Zbigniew Satława jako działacz podziemia związkowego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w Bielsku-Białej.

Pana **Grzegorz Marian Szweda** po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 14–17 XII 1981 r. brał udział w strajku na terenie Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach, zorganizowanym przez członków zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”. Rozpropagował na terenie zakładu pracy noszenie w klapach ubrań roboczych oporników jako symbolu solidarności z ruchem oporu. Decyzją z dnia 11 V 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, z którego został zwolniony dnia 23 VII 1982 r. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 26 X 1982 r. Pan Grzegorz Szweda w dniu 5 XI 1982 r. został powołany do odbycia służby wojskowej.

Pani **Alina Maria Świeży-Sobel** w 1982 r., będąc studentką filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, podjęła współpracę z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Duszpasterstwem Akademickim UŚ w Katowicach. Kolportowała m.in. do Czechowic-Dziedzic prasę opozycyjną („Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Wolę”), książki wydawnictw „Nova”, „Krąg”, „Przedświt”, „Arka” oraz wspierała niezależny ruch wydawniczy. Była zaangażowana w organizowanie pomocy represjonowanym działaczom NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Działalność tę prowadziła w latach 1982–1989.

Pan **Leon Tomiak** prowadził działalność niepodległościową w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. Będąc pracownikiem KWK „Lenin” w Mysłowicach-Wesołej uczestniczył w strajkach zorganizowanych w dniach 31 VIII – 3 IX 1980 r. oraz w grudniu 1981 r. W okresie stanu wojennego, tj. od 13 XII 1981 r. do 22 VII 1983 r., działał w podziemnej grupie zrzeszającej działaczy zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy: „Erg” w Bieruniu Starym oraz KWK „Lenin” w Mysłowicach-Wesołej. Pan Leon Tomiak zajmował się wówczas zbiórką pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla internowanych i ich rodzin oraz kolportował nielegalne wydawnictwa (m. in. „NOWA”, „Krąg”, „CDN”, „Solidarność. Dziś i Jutro”). W dniu 22 VIII 1988 r. wraz z innymi współpracownikami zorganizował akcję strajkową na terenie ww. kopalni, która zakończyła się 24 VIII 1988 r. Należał również do Komitetu Strajkowego. Za udział w ww. strajku został z dniem 25 VIII 1988 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Pan Leon Tomiak należał także do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „Lenin” w Mysłowicach, który w dniu 26 X 1988 r. wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z wnioskiem o zarejestrowanie ww. organizacji. W dniu 16 XI 1988 r. wraz z innymi działaczami uczestniczył w manifestacji przed KWK „Lenin” w Mysłowicach, domagając się m.in. legalizacji NSZZ „Solidarność” oraz przywrócenia do pracy wszystkich górników zwolnionych dyscyplinarnie z pracy za udział w strajkach w sierpniu 1988 r. Przy tej okazji wraz z innymi uczestnikami rozkolportował ok. 300 sztuk ulotek. W rezultacie Pan Leon Tomiak został przywrócony do pracy na KWK „Lenin” w Mysłowicach dopiero w grudniu 1988 r.

Pan **Krzysztof Wikłacz** przystąpił do NSZZ „Solidarność” w lipcu 1981 r. W dniach 14–28 XII 1981 r. brał udział w strajku w KWK „Piast”. W dniu 28 XII 1981 r. został zatrzymany w KM MO w Tychach pod zarzutem aktywnego uczestnictwa w strajku i występowania przeciwko internowaniu przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych „Mysłowice”. Z Tychów przewieziony został do Aresztu Śledczego w Katowicach, gdzie przebywał do dnia 18 II 1982 r., a następnie został umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zwolnienie z internowania nastąpiło w dniu 18 III 1982 r.

Pan **Janusz Wilganowicz** w sierpniu 1982 r. wszedł w skład Miejskiego Komitetu Oporu w Siemianowicach Śląskich, który zajmował się drukowaniem biuletynu informacyjnego „Viktoria”, ulotek i plakatów, pomocą rodzinom osób represjonowanych, malowaniem na ścianach haseł antypaństwowych. Pan Janusz Wilganowicz zajmował się głównie drukiem i kolportażem materiałów bezdebitowych, uczestniczył w akcjach ulotkowych i uroczystościach patriotyczno-religijnych. Działalność opozycyjną prowadził do maja 1989 r.

Pośmiertnie

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 powyższe 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-Zaborzu i Zakładzie Karnym w Krakowie-Podgórzu, z którego został zwolniony 11 IV 1982 r.

**Pan Tadeusz Kóska** należał do opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Był współtwórcą i aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bestwinie, gdzie pracował. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zakładowych struktur „Solidarności”. Z uwagi na powyższą działalność oraz reprezentowanie „wrogiej postawy” 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 **Edward Rewiński** 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 1981 r. do 11 XII 1981 r. i kolportowanego w zakładach przez Komisje Zakładowe. Pełnił również merytoryczny nadzór nad nielegalną organizacją „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 Pan Edward Rewiński pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL.

Pan **Zbigniew Marian Woźnica** w 1980 r. organizował struktury związkowe NSZZ „Solidarność” w Hucie „Łaziska” w Łaziskach Górnych. Od lutego 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Zajmował się rozpowszechnianiem na terenie huty biuletynów i pism związkowych, m.in. „Solidarność Jastrzębska”, „Dziennik Związkowy” i „Kwadrat”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Zbigniew Woźnica został w dniu 12 XII 1981 r. internowany. Przebywał kolejno w Ośrodkach Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Kokotku i ponownie w Zabrzu-Zaborzu, skąd został zwolniony w dniu 23 VII 1982 r.

Pan **Kazimierz Józef Zarzycki** był współzałożycielem i działaczem NSZZ „Solidarność” w Biurze Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach. Od września 1980 r. do maja 1989 r. był członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności”, a od kwietnia 1981 r. do października 1989 r. członkiem Delegatury Gliwickiej RKW NSZZ „Solidarność”. W okresie stanu wojennego, a także po jego zniesieniu, Pan Kazimierz Zarzycki prowadził działalność opozycyjną w ramach zdelegalizowanych struktur związkowych. Zajmował się kolportażem prasy podziemnej i wydawnictw bezdebitowych na terenie Gliwic. Pan Kazimierz Zarzycki organizował pomoc materialną dla internowanych działaczy opozycyjnych oraz ich rodzin. Brał udział w pracach Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Gliwicach oraz angażował się w organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej. Uczestniczył w pielgrzymkach, wiecach i uroczystościach rocznicowych. Od kwietnia 1989 r. był członkiem gliwicko-zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego, którego zadaniem było przygotowanie wyborów 4 VI 1989 r.