1. Kazimierz Zieliński urodził się 26 lutego 1921 r. w Olchowej. W czasie II wojny światowej należał najpierw do Związku Walki Zbrojnej, a następnie do Armii Krajowej. Działał na terenie obwodu Dębica „Deser”, okręgu Rzeszów,   
   w placówce „Działo”, którą dowodził ppor. Leon Kloc ps. Jasny. Kazimierz Zieliński pełnił funkcję zastępcy dowódcy drużyny dywersyjnej, a podczas akcji „Burza” został dowódcą. Podczas jednej z akcji dywersyjnych został aresztowany przez Niemców i po kilkudniowym przesłuchaniu został skazany na karę śmierci. Wyrok miał zostać wykonany w Rzeszowie, gdzie planowano przewieść K. Zielińskiego pociągiem pod eskortą granatowej policji. Podczas transportu został odbity przez oddział kpt. Dyzmy. W 1965 r. założył Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, które działało na terenie woj. katowickiego. Został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej (1981 r.), 4-krotnie Medalem Wojska (1948 r.), Krzyżem Walecznych (1965 r.), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1976 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974 r.). Zmarł 8 czerwca 2002 r.
2. Jan Kozyra urodził się 26 sierpnia 1928 r. w Grzędach pow. grójeckim. W latach II wojny światowej należał do Szarych Szeregów. Posługiwał się wówczas pseudonimem „Terczyn”. Brał udział w powstaniu warszawskim, walczył   
   w 3 kompanii batalionu „Zośka”, zgrupowania „Broda 53”. W 1944 r. wstąpił jako ochotnik do tworzonego Wojska Polskiego i został przydzielony do 2 baonu saperów 2 Dywizji Piechoty. Brał udział w walkach o Warszawę i Wał Pomorski, jak również w bitwach toczonych w rejonie Odry i w kierunku Berlina. W 1945 r. został zdemobilizowany i podjął pracę w Lasach Państwowych. Od 1957 r. należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Katowicach.   
   W 1989 r. wstąpił do Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Został odznaczony m. in. Krzyżem Walecznych (1945 r.), Krzyżem Partyzanckim (URP D-9905, 1959 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (URP A-28735, 1956 r.), Medalem 10-lecia PRL (1955 r.), Medalem za Warszawę (MON 0390039, 1947 r.), Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk (MON 044034, 1946 r.), Medalem Zwycięstwa i Wolności (MON 106974, 1947 r.), Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1969 r., 1984 r., 2003 r.), Medalem 30-lecia PRL (1974 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944 r.) oraz Odznaką Grunwaldzką (1946 r.). Zmarł 3 czerwca 2003 r.
3. Miron Ładysław Świerczewski urodził się 25 września 1927 r. w Warszawie.   
   W latach okupacji niemieckiej był żołnierzem Armii Krajowej w 2 batalionie szturmowym „Odwet”. Był odpowiedzialny za kolportowanie prasy podziemnej oraz brał udział w małych akcjach sabotażowych i propagandowych. W 1944 r. brał udział w powstaniu warszawskim na terenie Ochoty i Śródmieścia. Po powstaniu trafił do obozu jenieckiego Stalagu X B, a następnie do Stalagu XVIII C. Po ucieczce z obozu przedostał się do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu Wojska Polskiego, gdzie został zaszeregowany w 6 pułku pancernym. Do kraju wrócił w 1946 r. Należał od 1969 r. do Związku Bojowników o Wolność   
   i Demokrację w Katowicach. Został odznaczony Medalem Zwycięstwa   
   i Wolności 1945 r. (1974 r.), Krzyżem Partyzanckim (1975 r.), Medalem za Warszawę 1939-1945 (1976 r.), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1984 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.) oraz Krzyżem Armii Krajowej (1995 r.). Zmarł 15 września 2007 r.
4. Michał Schmidt ps. Fiat urodził się 4 września 1929 r. w Poznaniu. Podczas II wojny światowej działał w ramach Szarych Szeregów i brał udział w akcjach dywersyjnych. W 1944 r. brał udział w powstaniu warszawskim. Walczył wówczas w zgrupowaniu „Bartkiewicz” na Śródmieściu. Po upadku powstania trafił do obozu w Pruszkowie, skąd zbiegł do Grodziska Mazowieckiego. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Katowicach. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem za Warszawę (1946 r.), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946 r.), Odznaką Grunwaldzką (1946 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1973 r.), Krzyżem Partyzanckim (1976 r.), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1982 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 r., 1987 r.). Zmarł 12 listopada 2003 r.
5. Alicja Kazimiera Zatońska urodziła się 13 kwietnia 1927 r. w Radomsku.   
   W czasie II wojny światowej należała do Armii Krajowej w obwodzie Radomsko. Używała wówczas pseudonimu „Olcha”. Pełniła rolę łączniczki placówki Radomsko z Sztabem Okręgowym. Po wyzwoleniu wstąpiła w szeregi Konspiracyjnego Wojska Polskiego, gdzie posługiwała się pseudonimem „Lasota”. Sprawowała funkcję maszynistki i łączniczki. Została odznaczona Krzyżem Partyzanckim (1959 r.), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1959 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1972 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977 r.) oraz Krzyżem Armii Krajowej (1995 r.). Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (legit. nr 0843081), Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (legit. nr 027365) oraz Związku byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego (legit. nr 505). Zmarła 11 stycznia 2009 r.
6. Władysław Mieczysław Pałka urodził się 21 marca 1925 r. w Woli Filipowskiej. W latach 1942-1945 działał w konspiracji. Najpierw należał do Szarych Szeregów do zgrupowania „Rój – Gęstwinów”, a następnie został wcielony do Armii Krajowej. Posługiwał się wówczas pseudonimem „Ostry Róg”. W latach 1947-1949 odbywał służbę wojskową w Ludowym Wojsku Polskim w 16 pułku piechoty w Krakowie. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (nr legit. 0347906). Został odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej (nr legit. 45882), dwukrotnie Medalem Wojska (nr legit. 46450) oraz Krzyżem Partyzanckim (1989 r.). Zmarł 20 października 2004 r.
7. Regina Janina Zalewska z d. Wencel urodziła się 18 października 1922 r.   
   w Ćmielowie. W latach 1942-1945 należała do Armii Krajowej, gdzie posługiwała się pseudonimem „Liskowa”. Działała jako łączniczka oraz odpowiadała za kolportaż prasy podziemnej. W 1944 r. został aresztowana i była przesłuchiwana przez Gestapo w Opatowie. Została zwolniona po 10 dniach. Za działalność niepodległościową została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej (1995 r.). Zmarła 6 stycznia 2006 r.
8. Władysław Kuc ps. Wrona urodził się 10 maja 1917 r. w Gnojnie pow. buskim.   
   W 1939 r. brał udział w wojnie obronnej, walczył w okolicach Mławy   
   i Warszawy. Trafił do niewoli niemieckiej, skąd zbiegł. W latach 1943-1945 działał w Armii Krajowej – w oddziale st. sierż. Jana Musiała - w okolicach Gnojna. Pełnił rolę łącznika oraz odpowiadał za kolportowanie prasy podziemnej. Należał do Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (nr legit. 245440). Został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1983 r.) oraz Krzyżem Armii Krajowej (1995 r.). Zmarł 9 czerwca 2011 r.
9. Marianna Reczko z d. Andziak urodziła się 12 stycznia 1923 r. w Warszawie.   
   Od 1941 r. do Narodowej Organizacji Wojskowej, a w latach 1942-1944 do Armii Krajowej, gdzie posługiwała się pseudonimem „Mery”. Działała w ramach baonu AK „Gustaw-Harnaś”. Odpowiadała za kolportowanie prasy podziemnej „Walka” i „Młoda Polska”. W 1943 r. wzięła ślub z Januszem Gorczykowskim, który zginął 2 sierpnia 1944 r. Nie powołano jej do walki w powstaniu warszawskim ze względu na zaawansowaną ciążę. Po upadku powstania trafiła na 7 dni do obozu w Pruszkowie, skąd przetransportowano ją do Częstochowy, gdzie przebywała do 1945 r., natomiast 17 września 1944 r. urodziła córkę, Elżbietę. W 1973 r. wzięła ślub z Andrzejem Reczko. Pod koniec lat 90. XX w. przeprowadziła się do Katowic. Zmarła 24 stycznia 2012 r.
10. Czesław Kazimierz Glanowski urodził się 6 lipca 1923 r. w Porębie Dzierżnej.   
    W latach 1943-1945 działał w Batalionach Chłopskich, gdzie posługiwał się pseudonimem „Mars”. Należał do drużyny „Jeżówka” w pow. miechowskim   
    w obwodzie olkuskim. Pełnił rolę łącznika oraz odpowiadał za kolportaż prasy podziemnej, jak również brał udział akcjach dywersyjnych i sabotażowych. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (nr legit. 62416/13). Za działalność niepodległościową w czasie II wojny światowej został odznaczony Krzyżem Partyzanckim (1987 r.). Natomiast za osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1977 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986 r.). Zmarł 16 lutego 2011 r.
11. Marek Jan Berezowski ps. Vis urodził się 8 czerwca 1927 r. w Warszawie. Należał od 1942 r. do Szarych Szeregów. W latach 1943-1944 działał w ramach Armii Krajowej. Brał udział w akcjach propagandowych oraz był odpowiedzialny za transport broni i kolportowanie prasy podziemnej. Podczas powstania warszawskiego walczył na terenie obwodu II „Żywiciel”. Przynależał do zgrupowania „Żmija”, które walczyło na terenie Żoliborza. Od października 1944 r. do 5 maja 1945 r. przebywał w Stalagu XI A (nr jeniecki 45533). Został odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1982 r.), Krzyżem Armii Krajowej (1994 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984 r.), Krzyżem Partyzanckim (1999 r.) oraz Medalem za Warszawę (1999 r.). Zmarł 14 lipca 2008 r.
12. Kazimierz Rosół ps. Skała, Gołąb urodził się 29 czerwca 1922 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 1940-1945 działał najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. Był zaszeregowany w 5 kompanii 2 dywizji piechoty AK i działał w rejonie Gór Świętokrzyskich. Od 1972 r. należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (nr legit. 0111067). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974 r.), Medalem Zwycięstwa   
    i Wolności 1945 (1976 r.), Krzyżem Partyzanckim (1982 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.). Zmarł 9 listopada 2013 r.
13. Andrzej Hieronim Odorkiewicz urodził się 30 września 1932 r. w Warszawie.   
    W czasie II wojny światowej działał w Szarych Szeregach, gdzie posługiwał się pseudonimem „Sokół”. Brał udział w powstaniu warszawskim, pełnił wówczas rolę łącznika w zgrupowaniu „Chrobry”. Działał na terenie Starówki   
    i Śródmieścia. Po powstaniu trafił do obozu w Pruszkowie, a następnie wywieziono go do Końskich (woj. świętokrzyskie). Po wojnie pracował jako radca prawny. Działał w NSZZ „Solidarność”. W latach 1980-81 był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarność” przy Śląskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego. Należał do Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (nr legit. 025378). Został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej (1979 r.) oraz Medalem Wojska (1948 r.). Zmarł 23 kwietnia 2013 r.
14. Marian Piotrowicz urodził się 5 marca 1923 r. w Tarnówce. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji od lipca 1941 r. do 19 stycznia 1945 r. Został zaprzysiężony przez „Orlicza”, późniejszego dowódcę Spieszonego Szwadronu Armii Krajowej. Marian Piotrowicz przyjął wówczas pseudonim „Kometa”. Początkowo podlegał Ludwikowi Osińskiemu i odpowiadał za werbowanie nowych członków ruchu oporu. Pełnił też funkcję dowódcy patrolu do spraw transportu broni i amunicji. Współpracował również z plutonem Czesława Adamkiewicza ps. Kuba i Jerzego Magiera ps. Wilk, kolportował prasę podziemną oraz przekazywał meldunki od Komendy Rejonu. Odział - w którym był zaszeregowany M. Piotrowicz - należał do VI rejonu Szadek, obwodu Sieradzkiego AK, okręgu Łódź „Barka”, inspektoratu sieradzko-wieluńskiego. Po wyzwoleniu M. Piotrowicz wyjechał z rodzinnej miejscowości i zamieszkał najpierw w Zduńskiej Woli a następnie w Nysie. Kontynuował edukację w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1952 r. podjął pracę w Przedsiębiorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Węglowego w Bytomiu. W 1980 r. zakończył pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów w Bytomiu i przeszedł na emeryturę. Jeszcze w latach ’70 XX w. zamieszkał w Katowicach, gdzie aktywnie działał społecznie w środowiskach kombatanckich. Był współzałożycielem Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie od 1992 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a w latach 1995-2011 prezesa. Aktywnie działał również w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie na przestrzeni lat był członkiem Rady Naczelnej, Prezydium, przewodniczącym Komisji ds. Odznaczeń i Awansów oraz pełnił rolę wiceprezesa. Marian Piotrowicz był również wieloletnim współpracownikiem katowickiego oddziału IPN. Został odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej (nr 39827), Krzyżem Partyzanckim, Śląskim Krzyżem Warszyca, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ŚZŻAK i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 stycznia 2019 r.
15. Julian Kilar urodził się 16 grudnia 1929 r. w Rymanowie. W latach II wojny światowej działał w Armii Krajowej od marca do września 1944 r. Następnie należał do Narodowych Sił Zbrojnych do „grupy rymanowskiej”   
    w oddziale Edmunda Saczyna „Mundka”, który działał na terenie powiatu sanockiego. Posługiwał się wówczas pseudonimem „Zuch”. Należał do Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zmarł 30 stycznia 2014 r.
16. Jerzy Winczakiewicz urodził się 1 kwietnia 1929 r. w Katowicach. Należał od września 1943 r. do grudnia 1944 r. do Szarych Szeregów na terenie Kielc. Używał wówczas pseudonimu „Kmicic”. Brał udział w akcjach wywiadowczych i małego sabotażu. Należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację   
    w Katowicach. Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (1963 r., 1972 r.) oraz Medalem 30-lecia PRL. Zmarł 9 listopada 2019 r.
17. Danuta Olbrych urodziła się 3 września 1927 r. w Warszawie. Od 1942 r. należała do Szarych Szeregów, gdzie została wyszkolona na sanitariuszkę. Brała udział   
    w powstaniu warszawskim, początkowo jako sanitariuszka na Mokotowie   
    w punkcie na ul. Belwederskiej, a następnie w szpitalu Elżbietanek. Od września pełniła służbę w kompanii B-1 w oddziale „Baszta”. Po powstaniu trafiła do niewoli niemieckiej i została skierowana do pracy przymusowej. Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Związku Powstańców Warszawskich, gdzie w latach 1992-1995 pełniła funkcję prezesa. Została odznaczona Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1986 r.), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1985 r.), Krzyżem Armii Krajowej (1988 r.), Krzyżem Partyzanckim (1995 r.), Medalem za Warszawę 1939-1945 (1995 r.) oraz Krzyżem Niepodległości (2013 r.). Zmarła 3 października 2016 r.
18. Bogumiła Sobańska urodziła się 15 sierpnia 1928 r. w Krasnych. W latach 1942-1944 działała w Batalionach Chłopskich na terenie Zamojszczyzny. Używała pseudonimu „Fryga”. Pełniła rolę łączniczki oraz sanitariuszki. Należała do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (nr legit. 53023/13). Została odznaczona Krzyżem Partyzanckim (1983 r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.). Zmarła 29 kwietnia 2018 r.
19. Zdzisław Ślęzakiewicz urodził się 15 lutego 1920 r. w Radomsku. W maju 1940 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej w Radomsku, gdzie pełnił rolę łącznika. Posługiwał się pseudonimem „Śmiały”. Po nadejściu Sowietów był zaangażowany   
    w działalność Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zmarł 20 lipca 1979 r.