**BIOGRAMY KWiS (Wrocław 29.11.2022)**

**Bączek Kazimierz ur. 1953 r.**

Pan Kazimierz Bączek jako pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet” w Brzegu był współorganizatorem protestów i strajku na Wydziale W-2 w 1980 r. W 1981 r. był współorganizatorem Rady Pracowniczej FMR „Agromet” i do 1983 r, pełnił funkcję jej przewodniczącego. W latach 1982-1989 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność’ FMR „Agromet” oraz członkiem utajnionego bezpośredniego zaplecza Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Brzeskiej. Na zlecenie TMKK prowadził konspiracyjną pracownię fotograficzną. Zajmował się rozwożeniem papieru, farb, podzespołów do urządzeń drukarskich oraz nakładów pism do rozdzielni, kolportował pisma: „Biuletyn Dolnośląski”, „Bez Cenzury”, „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biblioteczka Ucznia”. Współorganizował akcje pomocy dla osób internowanych, aresztowanych i zwalnianych z pracy, zajmując się m.in. rozprowadzaniem paczek. Utrzymywał kontakt z Duszpasterstwem Ludzi Pracy oraz współorganizował wyjazdy grupowe członków NSZZ „Solidarność” do Warszawy na msze św. za ojczyznę.

Od 24 lutego do czerwca 1989 r., Kazimierz Bączek jako przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” FMR „Agromet” był wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Brzegu.

**Czyż Grzegorz Janusz ur. 1963 r.**

Pan Grzegorz Czyż w latach osiemdziesiątych był jednym z najaktywniejszych drukarzy wrocławskiego podziemia solidarnościowego. W okresie 1983-1985 był głównym organizatorem druku dolnośląskiej edycji „Tygodnika Wojennego”. W latach 1985-1989   
we Wrocławiu był drukarzem i wydawcą pisma „Samorządna Rzeczpospolita”, organizował siatkę współpracowników (drukarzy i kolporterów), zajmował się dostarczaniem materiałów informacyjnych, redagowaniem tekstów do ww. tytułów oraz ich drukowaniem. Unowocześniał metody drukarskie i konstruował nowe urządzenia, nadzorował kolportaż wydawnictw na terenie byłego woj. wrocławskiego i legnickiego. Organizował również spotkania z działaczami podziemia solidarnościowego dla osób zaangażowanych w wydawanie „Tygodnika Wojennego” oraz „Rzeczpospolitej Samorządnej”, zajmował się drukowaniem „Szeptu” – podziemnego pisma zakładowej „Solidarności” w Zakładach Aparatury Spawalniczej „Aspa” we Wrocławiu oraz pomagał w wydawaniu innych pism drugoobiegowych.

**Dębiński Stanisław ur. 1952r.**

Pan Stanisław Dębiński od grudnia 1981 r. na terenie Wrocławia zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw. Od 1984 r. działał jako kolporter w ramach Niezależnych Warsztatów Wydawniczych Ogniwo we Wrocławiu. Od 1985 r. ściśle współpracował   
z Solidarnością Walczącą, a 1987 r. został zaprzysiężony na członka SW. Oprócz kolportowania wydawnictw brał udział w przygotowywaniu i drukowaniu m. in. „Wiadomości Bieżących”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Ogniwa”, przewoził papier, materiały wykorzystywane do drukowania podziemnych wydawnictw. Od 1987 r. współpracował   
zRegionalną Komisją Wykonawczą NSZZ„Solidarność”Dolny Śląsk w zakresie kolportażu nielegalnych wydawnictw.

Za przewożenie 28 kwietnia 1988 r. we Wrocławiu znacznych ilości nielegalnych wydawnictw m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Solidarność Dolnośląska” Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław – Śródmieście orzeczeniem z 30 kwietnia 1988 r. ukarało Stanisława Dębińskiego w trybie przyspieszonym grzywną, orzekło przepadek dowodów rzeczowych i samochodu marki Fiat 126p (samochód stanowił własność Ewy Petryluk) oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości. Kolegium II Instancji 20 maja 1988 r. utrzymało orzeczenie w mocy.

Stanisław Dębiński kontynuował działalność w zakresie drukowania i kolportażu wydawnictw drugoobiegowych do 1989 r.

**Duławski Lech Kazimierz ur. 1951 r.**

Pan Lech Duławski od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W okresie 1982-1983 był członkiem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Województwa Legnickiego oraz członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Robót Górniczych „Lubin” w Lubinie.

W sprawie prowadzenia przez Lecha Duławskiego w okresie od stycznia 1982 r. do lutego   
1983 r. w Lubinie nielegalnej działalności związkowej w zawieszonym, a następnie zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność”, Prokuratura Rejonowa w Lubinie prowadziła postępowanie. Wspólnie z innymi osobami Lech Duławski organizował punkty drukowania oraz sieć kolportażu nielegalnych wydawnictw związku, redagował nielegalnie wydawane pismo „Nasza Prasa”, uczestniczył w konspiracyjnych zebraniach członków kierownictwa tego związku oraz organizował system zbierania środków finansowych na prowadzenie nielegalnej działalności wydawniczej oraz pomoc dla osób internowanych, aresztowanych   
i poszukiwanych przez organy ścigania. 25 marca 1983 r. zastosowano wobec Lecha Duławskiego areszt tymczasowy, który uchylono 25 lipca 1983 r. 9 listopada 1983 r. Sąd Rejonowy w Lubinie na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. postępowanie umorzył.   
W latach 1985-1989 Lech Duławski był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZRG „Lubin”. W maju oraz sierpniu 1988 r. był współorganizatorem strajku   
w ZRG „Lubin”.

W okresie 1983-1987 inwigilowany przez SB.

# Erchard Marian Stefan ur. 1948 r.

Pan Marian Erchard przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w Ruchu Młodej Polski   
i NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcje: przewodniczącego Komisji Zakładowej w Fabryce Maszyn Szklarskich „Vitroma” w Piotrkowie Trybunalskim i sekretarza Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” tamże (z siedzibą w Opocznie do połowy   
1981 r.). Od 13 grudnia 1981 r. do 24 sierpnia 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. W 1984 r. wszedł w skład grupy założycielskiej Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Piotrkowie Trybunalskim.   
W latach 1980-1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

**Jagoszewska Krystyna Maria ur. 1956 r.**

Pani Krystyna Jagoszewska jako pracownik Państwowej Fabryki Wagonów„Pafawag” była członkiem NSZZ „Solidarność” i redaktorem Gazety Zakładowej „Pafawag”. Od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1983 r. była działaczką Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk we Wrocławiu, następnie w okresie od czerwca 1982 r. do czerwca 1983 r. Solidarności Walczącej. Pracowała w redakcjach niezależnych czasopism: „Z Dnia na Dzień”, „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz „Solidarności Walczącej”. KrystynaJagoszewska była również spikerką Radia „Solidarność Walcząca”. W latach 1981-1989 inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z działalnością opozycyjną.

**Jakubczak Krzysztof Ireneusz ur. 1963 r.**

Pan Krzysztof Jakubczak latach 1982-1989 prowadził aktywną działalność antykomunistyczną w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz w środowiskach studenckich   
we Wrocławiu. W latach 1982–1989 był kolporterem podziemnej prasy, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Myśli Niezależnej”, „Komunikatu. Organu Prasowego Zarządu Uniwersyteckiego NZS” (1987–1988 także autor tekstów), „Wiadomości Bieżących” oraz plakietek solidarnościowych, taśm magnetofonowych z wykładami dot. najnowszej historii Polski i niezależnymi piosenkami. W nocy z 6 na 7 marca 1984 r. został zatrzymany wraz z innym studentem przez patrol MO. W trakcie zatrzymania oraz po przeszukaniu miejsca zamieszkania odnaleziono należące do niego wydawnictwa bezdebitowe. Został oskarżony o prowadzenie nielegalnej działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz gromadzenie nielegalnych wydawnictw z zamiarem ich rozpowszechniania. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie umorzono 22 czerwca 1984 r., ze względu na brak dostatecznych dowodów winy

29 maja 1985 r. był jednym ze współorganizatorów wiecu studenckiego na Uniwersytecie Wrocławskim w proteście przeciwko planowanym zmianom Ustawy o szkolnictwie wyższym. W związku z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko organizatorom tego wiecu,   
13 czerwca 1985 r. umieścił na drzwiach Domu Studenckiego „Dwudziestolatka” we Wrocławiu ulotkę informacyjną, za co wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne, które zostało warunkowo umorzone 30 sierpnia 1985 r. Jednocześnie został zobowiązany do usunięcia szkód oraz obciążony kosztami postępowania.

W październiku 1986 r. był współzałożycielem na UWr niezależnej grupy samorządowej „Dwunastka”, działającej w latach 1986–1987, a następnie inicjatorem i współorganizatorem wszystkich happeningów tejże. W latach 1986–1989 współpracował ze strukturami Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, współorganizował obozy samokształceniowe dla młodzieży wrocławskich szkół średnich. W 1987 r. był współtwórcą ruchu Pomarańczowa Alternatywa, w latach 1987–1989 współorganizatorem i uczestnikiem jej happeningów.

12 kwietnia 1988 r. został ukarany grzywną przez Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Krzyki w związku z zarzutem, iż podjął działalność w celu wywołania niepokoju społecznego przez zgromadzenie w swoim mieszkaniu znacznych ilości wydawnictw nieposiadających debitu komunikacyjnego z zamiarem ich rozpowszechniania.

Był przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Strajkowego na UWr, w dniach 6–7 maja   
1988 r. podczas okupacyjnego strajku solidarnościowego ze spacyfikowaną załogą Huty im. Lenina w Krakowie. W maju 1989 r. był konsultantem KS podczas strajku okupacyjnego na UWr, po odmowie rejestracji NZS.

**Jamróz Piotr Bronisław ur. 1941 r.**

Pan Piotr Jamróz od 1980 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Brzegu. W latach 1980-1981 pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FMR. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. 17 lutego 1982 r. Piotr Jamróz został członkiem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Brzeskiej, powstałej w celu koordynowania działalności podziemnej w Brzegu. Dom Jana i Stefanii Jamrozów, rodziców Piotra Jamroza, służył jako punkt kontaktowy i miejsce spotkań działaczy m.in. TMKK NSZZ „Solidarność”, natomiast w piwnicy redagowano i drukowano: „Prostownik”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walczącą”, w których czynnościach on sam aktywnie uczestniczył. Prywatne mieszkanie Piotra Jamroza w Brzegu również służyło do odbywania tajnych spotkań działaczy z Wrocławia, m. in. z Antonim Lenkiewiczem. Piotr Jamróz zajmował się kolportażem materiałów bezdebitowych na terenie FMR „Agromet”. Był uczestnikiem strajków, protestów oraz wyjazdów grupowych na manifestacje do Wrocławia   
i Warszawy. Uczestniczył w spotkaniach działaczy NSZZ „Solidarność” w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

W latach 1986-1989 z uwagi na aktywną działalność związkową prowadzoną na terenie FMR „Agromet” objęty był kontrolą operacyjną przez SB.

W lutym 1989 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Oddział w Brzegu.

**Janeczko Kazimierz Mikołaj ur. 1946 r.**

Pan Kazimierz Janeczko od grudnia 1981 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie. Zajmował się m. in. zbieraniem składek członkowskich oraz kolportowaniem pism i wydawnictw podziemnych (np. „Z Rąk do Rąk”). Był także działaczem Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Dzierżoniowie w latach 1985-1990. Brał udział w licznych pielgrzymkach i tajnych spotkaniach, organizowanych przez DLP. Jako aktywny członek KIK i współorganizator Zespołu Charytatywnego przy parafii pw. św. Jerzego, udzielał pomocy m. in. rodzinom represjonowanych działaczy NSZZ „Solidarność”. Współpracował także z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym „Pod Czwórką” we Wrocławiu.

Od 2 marca 1989 r. Kazimierz Janeczko był członkiem Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, a także współtworzył pierwszą Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych.

**Kiełczewski Andrzej Stanisław ur. 1959 r.**

Pan Andrzej Kiełczewski od 1978 r. prowadził działalność w strukturach Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. W 1979 r. został jednym z rzeczników wrocławskiego SKS. W tym samym roku był współinicjatorem utworzenia, a następnie współredaktorem wydawanego w drugim obiegu biuletynu informacyjnego „Podaj Dalej”. Był również współtwórcą czasopisma „Tematy”. Prowadził bibliotekę SKS, kolportował niezależne wydawnictwa, odpowiadał organizację druku materiałów bezdebitowych oraz transport „bibuły” z innych ośrodków. Podczas strajków w sierpniu 1980 r. uczestniczył w akcjach kolportażu ulotek i innych wydawnictw, m.in. w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Włączył się aktywnie w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestniczył w strajkach studenckich w lutym i listopadzie 1981 r. oraz utrzymywał kontakty z pracownikami Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Z powodu swojej działalności został internowany 29 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie 8 stycznia 1982 r. przeniesiony do Ośrodka przy ZK w Nysie. W trakcie uwięzienia brał udział w organizowaniu „Poczty Internowanych”, za co był karany dyscyplinarnie. Zwolniony z internowania 4 czerwca 1982 r.

**Kiniorski Krzysztof Tadeusz ur. 1970 r.**

Pan Krzysztof Kiniorski w latach 1987-1989 był działaczem Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu. Od października 1987 r. do stycznia 1989 r. był członkiem redakcji i autorem artykułów w podziemnym piśmie „Szkoła”, będącym organem prasowym MKO. W tym czasie uczestniczył również w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, akcjach ulotkowych   
i plakatowych oraz demonstracjach. Brał też udział w obozach szkoleniowych MKO. Ponadto był członkiem redakcji wydawanych w drugim obiegu pism: „Trójka” i „MON-STOP”.

**Korsan Wincenty ur. 1947 r.**

Pan Wincenty Korsan w 1981 r. był zatrudniony jako redaktor agencyjny w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w Państwowej Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu, który miał miejsce 14 - 15 grudnia 1981 r. Z uwagi na działalność związkową 31 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 7 stycznia 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie. W trakcie uwięzienia, pomiędzy 3 a 8 marca 1982 r. prowadził głodówkę protestacyjną. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r.

**Kowalewicz Renata Helena ur. 1935 r.**

Pani Renata Helena Kowalewicz od grudnia 1980 r. była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Usług Motoryzacyjnych „Spolmot” we Wrocławiu. 14 grudnia 1982 r. jako członkini Komisji Zakładowej w zakładzie pracy, była współorganizatorką strajku okupacyjnego, który był aktem sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. W związku z powyższym 23 grudnia 1981 r. została zatrzymana i następnego dnia tymczasowo aresztowana pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 26 stycznia 1982 r. została skazana w trybie doraźnym na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lat pozbawienia praw publicznych. Karę pozbawienia wolności odbywała w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. 29 czerwca 1982 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu postanowił udzielić jej dwunastomiesięcznej przerwy w odbywaniu kary, ze względu na stan zdrowia. Zakład Karny opuściła 1 lipca 1982 r. Uchwałą Rady Państwa   
z 5 kwietnia 1983 r. została warunkowo zwolniona z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na okres 3 lat.

**Mikołajczyk Mirosław Czesław ur. 1960 r.**

Pan Mirosław Mikołajczyk w latach w latach 1982-1989 zajmował się drukowaniem oraz kolportażem wydawnictw podziemnych takich jak: „Tygodnik Wojenny”, „Samorządna Rzeczpospolita”, „Szept”, „Z Dnia na Dzień” oraz biuletynu „Solidarni”. Współpracował   
w tym zakresie z Grzegorzem Czyżem, jednym z najbardziej aktywnych podziemnych wrocławskich drukarzy oraz z Andrzejem Magdziakiem, założycielem biuletynu „Solidarni”. W latach 1982-1985 Mirosław Mikołajczyk współorganizował wydawanie i kolportaż „Tygodnika Wojennego”, a od 1983 r. do 1987 r. „Szeptu”. W okresie 1986-1988 zajmował się drukowaniem wrocławskiej edycji czasopisma „Samorządna Rzeczpospolita” oraz banknotów solidarnościowych. Drukowanie odbywało się w mieszkaniu Danuty Sułek we Wrocławiu oraz w mieszkaniu Teresy Kozłowskiej we Wrocławiu, w którym w latach 1982-1989 funkcjonowała nielegalna drukarnia oraz punkt kolportażu. Mirosław Mikołajczyk, po przejściu szkolenia drukarskiego, stosował metodę matrycy białkowej oraz technikę sitodruku, wykorzystując klisze z naświetlonymi stronami czasopism, otrzymane m. in. za pośrednictwem kurierów, od redakcji „Samorządnej Rzeczpospolitej” z Warszawy.

**Okulicz-Kozaryn Józef Andrzej ur. 1939 r.**

Pan Józef Okulicz-Kozaryn w 1981 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy - Przedsiębiorstwie Państwowym Uzdrowiska Lądek-Zdrój. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemne struktury związku w Uzdrowisku oraz pełnił funkcję skarbnika. Od stycznia 1982 r. organizował zbiórki pieniędzy dla osób represjonowanych i ich rodzin. Wiosną namawiał do bojkotu prasy rządowej i uroczystości pierwszomajowych. Był zaangażowany w druk ulotek i umieszczanie napisów w miejscach publicznych, m. in.   
w przygotowania do wykonania napisu „Solidarność” namalowanego w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1982 r. na kopule Domu Zdrojowego „Wojciech”. W październiku 1982 r. współorganizował uwolnienie ze szpitala w Stroniu Śląskim działaczki „Solidarności” Janiny Szrejter. W jego mieszkaniu odbywały się konspiracyjne spotkania. W 1983 r. był odpowiedzialny za kontakty z Solidarnością Walczącą i nadzorował kolportaż wydawnictw SW. W październiku 1983 r. współorganizował wykonanie i rozwieszenie klepsydr informujących o rzekomej śmierci Dyrektora PPU w Lądku-Zdroju, członka PZPR, powołanego w stanie wojennym na to stanowisko. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną w latach 1982-1985 był inwigilowany przez SB, a w latach 1984-1986 zastrzeżono mu prawo wyjazdu za granicę.

**Oliwa Zbigniew Witold ur. 1945 r.**

Pan Zbigniew Oliwa od 26 do 29 maja 1966 r. był uczestnikiem walk ulicznych mieszkańców Brzegu z ZOMO z powodu eksmisji księży z lokali parafialnych.

W sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajków i członkiem Komitetu Strajkowego   
w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Brzegu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Od grudnia 1981 r. do lutego 1989 r. był współzałożycielem i przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej, od lutego 1982 r. do lutego 1989 r. współzałożycielem   
i liderem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Brzeskiej. W okresie 1981-1983 współorganizował Komitet Pomocy Internowanym   
i [Aresztowanym](https://encysol.pl/es/tekstlink/13670,Komitet-Pomocy-Internowanym-Aresztowanym-Skazanym-Pozbawionym-Pracy-oraz-Ich-Rod.html) w Brzegu. W latach 1982-1989 był członkiem zaprzysiężonym Solidarności Walczącej oraz współpracownikiem podziemnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Ziemi Brzeskiej. Od 1982 r. do 1990 r. współpracował z kuriami wrocławską   
i opolską w zakresie pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W latach 1983-1990 Zbigniew Oliwa był animatorem [Duszpasterstwa Ludzi Pracy](https://encysol.pl/es/tekstlink/13327,Duszpasterstwa-Ludzi-Pracy.html) przy parafii św. Mikołaja   
w Brzegu, organizował msze za Ojczyznę, pielgrzymki, spotkania z ludźmi kultury i nauki, współorganizował montowanie tablic poświęconych m.in. zbrodni katyńskiej i ofiarom stanu wojennego.

W latach 1982-1989 był współzałożycielem, redaktorem i drukarzem podziemnego pisma „Prostownik” oraz drukarzem podziemnych pism „Z Dnia na Dzień” i „Solidarności Walczącej”, a także organizatorem sieci kolportażu i kolporterem pism podziemnych, ulotek   
i książek. Od maja do czerwca 1988 r. współorganizował pomoc finansową dla osób represjonowanych po strajku w Hucie im. Lenina. W latach 1988-1990 był członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Od lutego 1989 r. Zbigniew Oliwa był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność”   
w FMR „Agromet” oraz przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ RKW Dolny Śląsk Oddział w Brzegu.

Od kwietnia 1988 r. do października 1989 r. był inwigilowany przez SB z uwagi na działalność w DLP.

**Olszewski Andrzej Stanisław ur. 1970 r.**

Pan Andrzej Olszewski w latach 1985-1989 jako uczeń XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, należał do Międzyszkolnego Komitetu Oporu. Od 1987 r. do 1989 r. wchodził   
w skład Zarządu MKO. Odpowiadał za finanse, druk i kolportaż nielegalnej prasy. Uczestniczył w organizowanych przez MKO letnich i zimowych obozach szkoleniowych. Organizował spotkania przedstawicieli różnych szkół tzw. „dzielnicówki” w celu wymiany informacji oraz nielegalnych publikacji. W 1989 r. uczestniczył w ogólnopolskich spotkaniach młodzieży zaangażowanej w działalność podziemnych struktur, których celem było stworzenie   
i zarejestrowanie jednej ogólnopolskiej organizacji młodzieżowej. Zaangażowany był również w wydawanie i redagowanie nielegalnych pism skierowanych do młodzieży szkolnej m.in.: „Szkoła”, „Być albo Nie Być”, „Pokolenie”, „Szkółka”.

**Pastwiński Roman ur. 1936 r.**

Pan Roman Pastwiński był członkiem Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Kluczborku, organizatorem redakcji i członkiem kolegium redakcyjnego biuletynu MKZ NSZZ „Solidarność” pt. „Nad Stobrawą”. Zajmował się też kolportażem ww. pisma. W związku z prowadzoną działalnością związkową i opozycyjną został aresztowany   
15 maja 1982 r., a następnie od 18 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia   
w Nysie. Zwolniony z internowania 12 lipca 1982 r.

**Piątek Jolanta Renata ur. 1959 r.**

Pani Jolanta Piątek w latach 1979-1980 prowadziła działalność antykomunistyczną   
w strukturach Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu, od pierwszej połowy lat osiemdziesiątych do 1989 r. była działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w okresie 1984-1989 również Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

W latach 1979-1980 prowadziła bibliotekę SKS, 1982-1986 współpracowała z podziemnymi czasopismami i wydawnictwami, zajmując się pracami redakcyjnymi i korektorskimi: „Obecność”, „Walka”, „Biuletyn Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. Była również zaangażowana w kolportaż wydawnictw bezdebitowych.

**Prus Robert Franciszek ur. 1968 r.**

Pan Robert Prus był uczniem Zespołu Szkół Zawodowych Mechaniczno-Elektrycznych we Wrocławiu. W latach 1985-1987 był jednym z założycieli i czołowych działaczy Międzyszkolnego Komitetu Oporu, a także pomysłodawcą nazwy organizacji. W lutym   
1985 r. wraz ze Sławomirem Kowalikiem uruchomił pierwszą podziemną drukarnię MKO.   
W okresie od marca 1985 r. do sierpnia 1986 r. zajmował się drukowaniem i kolportażem pisma „Szkoła Podziemna”. W ramach MKO organizował i uczestniczył w nielegalnych wiecach   
i demonstracjach, zamawiał msze św. w intencji uczniów i nauczycieli, a także brał udział   
w tzw. „cichych przerwach”, gdzie na znak protestu uczniowie przychodzili do szkół ubrani na czarno i milczeli w trakcie czwartej przerwy lekcyjnej. Ponadto uczestniczył w akcjach ulotkowych, malowania haseł antykomunistycznych na murach oraz rozklejania plakatów. Był zaangażowany w zorganizowanie radiofonii MKO, której celem było utworzenie sieci nadajników radiowych przy współpracy z Solidarnością Walcząca.

13 sierpnia 1986 r. dokonano przeszukania mieszkania Roberta Prusa, w wyniku którego znaleziono urządzenie nadawcze. Został oskarżony o to, że do 13 sierpnia 1986 r. w miejscu zamieszkania posiadał i używał bez wymaganego zezwolenia ww. sprzęt oraz rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa. Za powyższe 14 sierpnia 1986 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Z Aresztu został zwolniony 11 września 1986 r. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną.   
1 lipca 1988 r. na Rynku we Wrocławiu jako członek Ruchu „Wolność i Pokój” uczestniczył   
w akcji palenia książeczek wojskowych. 23 sierpnia 1988 r. przewoził ulotki Komitetu Strajkowego ZNTK we Wrocławiu, za co został zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

**Skałecki Piotr ur. 1965 r.**

Pan Piotr Skałecki był pracownikiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Od 1 września 1983 r. do 1989 r. był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w MPK oraz współpracownikiem Solidarności Walczącej, również w zakresie kolportażu wydawnictw SW. Zajmował się zbieraniem składek związkowych, kolportażem prasy podziemnej na terenie poszczególnych zajezdni, utrzymywał łączność między zajezdniami oraz budował struktury związkowe w MPK. Był również autorem artykułów   
w prasie podziemnej.

**Szlachta Jerzy Witold ur. 1953 r.**

Pan Jerzy Szlachta w związku ze swoją przynależnością i pełnieniem funkcji przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni „Społem” we Wrocławiu został internowany 13 grudnia 1981 r., początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w ZK w Grodkowie. Z internowania został zwolniony 30 czerwca 1982 r.

**Turkowska Joanna Małgorzata ur. 1956 r.**

Pani Joanna Turkowska od 1979 r. była członkinią i rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Współpracowała również z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR oraz kolportowała wydawnictwa bezdebitowe. Z powodu prowadzonej działalności   
18 czerwca 1979 r. została zawieszona w prawach studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.   
W czerwcu 1980 r., jako przedstawiciel wrocławskiego SKS, podpisała oświadczenie   
w sprawie działacza SKS w Warszawie, skreślonego z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich dniach sierpnia 1980 r. inspirowała strajki we wrocławskich zakładach pracy. Jesienią 1980 r. zaangażowała się w działalność Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu.

W związku z powyższą działalnością 17 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała   
w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu i w Gołdapi, z którego została zwolniona 24 lipca 1982 r. W połowie lat 80. współpracowała z Solidarnością Walczącą. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną była zatrzymywana przez funkcjonariuszy, a w miejscu jej zamieszkania dokonywano przeszukań.

**Turkowski Krzysztof Romuald ur. 1954 r.**

Pan Krzysztof Turkowski w latach 1976-1980 współpracował z KOR/KSS KOR i Niezależną Oficyną Wydawniczą „Nova”. W 1978 r. został członkiem Studenckiego Komitet Solidarności we Wrocławiu. Kolportował wydawnictwa niezależne i emigracyjne m.in. „Biuletyn Informacyjny”, „Robotnika”, „Krytykę”, „Biuletyn Dolnośląski” oraz książki. W latach 1979-1980 współpracował z redakcją „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz był członkiem redakcji pisma SKS „Tematy”. W tym okresie prowadził również wykłady w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny we Wrocławiu.

W dniach 26 sierpnia - 1 września 1980 r. współorganizował oraz uczestniczył w strajku   
w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, następnie został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i redagował „Komunikaty Strajkowe” MKS we Wrocławiu. Jesienią 1980 r. został członkiem Komitetu Założycielskiego i Komitetu Zakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy – Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W latach 1980-1981 był członkiem i rzecznikiem prasowym Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, członkiem Zarządu Regionu, współzałożycielem i redaktorem pisma „Solidarność Dolnośląska”, redaktorem „Serwisu Informacyjnego MKZ Wrocław” i współorganizatorem Radia „S” we Wrocławiu. Jesienią 1981 r. uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w ZA nr VII MPK, a w dniach 14-15 grudnia 1981 r.   
w strajku na Politechnice Wrocławskiej. Do 27 maja 1983 r. ukrywał się i był poszukiwany listem gończym. W tym czasie redagował podziemne pismo „Z Dnia na Dzień”.

W latach 1983-1988 współorganizował spotkania opozycji i wygłaszał prelekcje   
w Duszpasterstwie Ludzi Pracy i Klubie Inteligencji Katolickiej. W latach 1984-1987 był członkiem Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu i współpracował z Solidarnością Walczącą. W drugiej połowie lat 80. publikował w podziemnych i niezależnych pismach, m.in. „Obecności” i „Biuletynie Informacyjnym Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. W 1989 r. współpracował z Komitetem Obywatelskim „Solidarność” we Wrocławiu.

**Ukleja Arkadiusz Stanisław ur. 1971 r.**

Pan Arkadiusz Ukleja od jesieni 1987 r. był członkiem Międzyszkolnego Komitetu Oporu   
we Wrocławiu. Od listopada 1987 r. do stycznia 1989 r. był członkiem redakcji „Szkoły” - najważniejszego pisma Komitetu. Ponadto w ramach działalności w organizacji kolportował wydawnictwa podziemne i ulotki, uczestniczył w akcjach plakatowych i manifestacjach organizowanych przez środowiska opozycyjne.

**Zielińska Elżbieta Grażyna ur. 1958 r.**

Pani Elżbieta Zielińska od 1979 r. była członkinią i rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Współpracowała również z KSS KOR. Kolportowała i drukowała wydawnictwa antysocjalistyczne. Z uwagi na prowadzoną działalność 18 czerwca 1979 r. została zawieszona w prawach studenta. W sierpniu 1979 r. jako przedstawicielka wrocławskiego SKS, uczestniczyła w szkoleniu koło Mrągowa. 18 marca 1980 r. we Wrocławiu została zatrzymana z powodu kolportażu ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych. Jesienią 1980 r. zaangażowała się w działania mające na celu powołanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim.

W związku z powyższą działalnością 13 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała   
w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu i w Gołdapi, z którego została zwolniona 24 lipca 1982 r. Z powodu prowadzonej działalności była zatrzymywana, a w jej miejscu zamieszkania dokonywano przeszukań.

**Zrobek Ireneusz ur. 1964 r.**

Pan Ireneusz Zrobek w latach 1982-1989 był członkiem Solidarności Walczącej. Zajmował się głównie kolportażem wydawnictw i pism opozycyjnych oraz fotografowaniem manifestacji   
i uroczystości podziemnych. 31 sierpnia 1982 r. został zatrzymany we Wrocławiu podczas demonstracji ulicznych, a następnie aresztowany. Zwolniony w grudniu 1982 r. 14 sierpnia 1986 r. został ponownie zatrzymany, następnie ukarany karą grzywny przez kolegium ds. wykroczeń.

Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki, zimą 1985 r., wziął udział w głodówce pod hasłem „Przeciw Przemocy”, zorganizowanej przez krakowską opozycję w Kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-Bieżanowie.

**Żuczkiewicz Elżbieta ur. 1963 r.**

Pani Elżbieta Żuczkiewicz została tymczasowo aresztowana Postanowieniem Prokuratora Rejonowego z 21 maja 1983 r., po uprzednim zatrzymaniu jej 19 maja 1983 r., pod zarzutem że 12 maja 1983 r. w Kłodzku rozkleiła na terenie miasta znaczną ilość ulotek o treści antypaństwowej. Z Zakładu Karnego we Wrocławiu zwolniona została 5 lipca 1983 r. (zamieniono środek zapobiegawczy na poręczenie społeczne kolektywu pracowniczego Kłodzkiej Fabryki Urządzeń Technicznych). 27 lipca 1983 r., śledztwo zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. Następnie do 1989 r. była inwigilowana przez SB.

Wobec Elżbiety Żuczkiewicz zastosowano zastrzeżenie wyjazdu za granicę w okresie od   
3 lutego 1987 r. do 3 lutego 1989 r. z uwagi na aktywną działalność w NSZZ „Solidarność”.

**Pośmiertnie**

**Gołąb Zygmunt ur. 1950**

Pan Zygmunt Gołąb był członkiem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. 15 grudnia 1981 r. uczestniczył   
w strajku we wrocławskim Zakładzie Naprawczym Taboru Kolejowego, podczas którego był członkiem Komitetu Strajkowego. W latach 1982-1989 r. pełnił w ZNTK funkcję członka Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarności” oraz skarbnika odpowiedzialnego za przeprowadzanie zbiórek na pomoc represjonowanym. W latach 1982-1989 zajmował się drukowaniem i wydawaniem zakładowego podziemnego pisma „Iskierka”, był także redaktorem w podziemnym serwisie informacyjnym „Foto-Iskra” oraz organizował kolportaż pism „Z Dnia na Dzień”, gdańskiej „Solidarności Walczącej” i wydawnictw okolicznościowych.

Aktywnie angażował się w organizowanie mszy św. za Ojczyznę oraz demonstracji.   
W związku z tym 15 kwietnia 1983 r. w jego domu została przeprowadzona rewizja, po której został aresztowany i przewieziony do Aresztu Śledczego, w którym przebywał do 29 lipca   
1983 r.

**Jach Stanisław ur. 1941**

Pan Stanisław Jach w dniach 27-31 sierpnia 1980 r. był współorganizatorem strajku w zajezdni PKS w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej i przywódcą tego protestu. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” na terenie Milicza. W marcu 1982 r., pod nieobecność ww.   
w domu, SB przeprowadziła w mieszkaniu rewizję. 24 marca 1982 r. Stanisław Jach został internowany w drodze do pracy i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Internowanie stało się powodem zwolnienia go z pracy 28 czerwca 1982 r. Po wyjściu na wolność, pozostawał bez stałej pracy przez kolejnych kilka lat. Po zwolnieniu z internowania, kontynuował działalność konspiracyjną do 1989 r. Działalność ta polegała na kolportażu pism i wydawnictw podziemnych, organizowaniu funduszy na działalność konspiracyjną oraz pomoc osobom represjonowanym w okresie staniu wojennego. W latach 1982-1989 Stanisław Jach współpracował również z działaczami podziemnej „Solidarności” w Wołowie.

Stanisław Jach razem z Władysławem Biernatem i Andrzej Malikiem był inicjatorem   
i organizatorem ufundowania i wykonania tablicy poświęconej zamordowanemu ks. Jerzego Popiełuszce. 24 lutego 1985 r., która po raz pierwszy została pokazana podczas mszy św.   
w kościele św. Andrzeja Boboli w Miliczu. Do 1987 r. co miesiąc w tej świątyni organizowano msze św. za Ojczyznę i za każdym razem tablica była wystawiana przed ołtarzem, następnie chowana w piwnicy kościoła. Tablicę wmurowano dopiero 12 grudnia 1990 r.

**Soja Teodor ur. 1941**

Pan Teodor Soja od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Pomocniczym Montażu Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu. W okresie 1980-1989 zajmował się kolportażem pism i wydawnictw podziemnych m. in. na terenie Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Pilmet” we Wrocławiu, Jelczańskich Zakładów Samochodowych,   
a także na wrocławskich przystankach MPK. Organizował zbiórki pieniędzy na rzecz osób represjonowanych. Wraz z innymi działaczami opozycyjnymi zajmował się akcjami sabotażu, m. in. na murach domów malował antypaństwowe napisy. Organizował także w swoim mieszkaniu konspiracyjne spotkania członków „Solidarności” oraz przechowywał wydawnictwa podziemne.

**Syska Stanisław Marian ur. 1948**

Pan Stanisław Syska zajmował się drukiem nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność”, tj. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Jutrzenka” i in. oraz ich kolportażem na terenie zakładu pracy - Fabryki Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu.

Przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 28 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia   
w Nysie, później w Głogowie. Zwolniony został 6 marca 1982 r. Ponownie został internowany 19 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, zwolniony 30 czerwca 1982 r.

Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Z tego powodu 28 sierpnia   
1985 r. dokonano u niego w mieszkaniu przeszukania, podczas którego odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe oraz pisma sygnowane przez „Solidarność”. W konsekwencji   
30 sierpnia 1985 r. został aresztowany pod zarzutem, że od maja 1985 r. do 28 sierpnia 1985 r. prowadził działalność prowadzącą do „niepokojów społecznych” oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie Wrocławia. Przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu skąd został zwolniony 29 listopada 1985 r., kiedy to na mocy decyzji Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności   
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat.

Kolejne przeszukanie mieszkania Stanisława Syski miało miejsce 4 kwietnia 1987 r., gdzie znaleziono podziemną prasę oraz kasety magnetofonowe „o treści pro-solidarnościowej”. Za co Kolegium ds. Wykroczeń Wrocław-Fabryczna 8 czerwca 1987 r. ukarało go grzywną.

Stanisław Syska był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

**Tomański Jan Mieczysław ur. 1966**

Pan Jan Tomański w latach 1986-1989 był członkiem Solidarności Walczącej oraz w okresie 1988-1989 Ruchu Młodzieży Niezależnej w Wałbrzychu. Współpracował również ze strukturami NSZZ „Solidarność” na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych”. Zajmował się głównie kolportażem i drukiem wydawnictw drugiego obiegu oraz naprawą sprzętu poligraficznego. Uczestniczył w akcjach ulotkowych w szkołach, w późniejszym okresie również na terenie Kopalni „Wałbrzych”. Współpracował z redakcją pisma podziemnego „Węgielki Wałbrzyskie”. Brał również czynny udział w strajkach na terenie Kopalni „Victoria” w 1988 r.