1. **Zygmunt Bogdan** **Augustyniak** we wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”, współtworzył Komitet Założycielski w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Mazowieckim, objął funkcję przewodniczącego KZ, następnie wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność w podziemnej strukturze „S” na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, był kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. 23 marca 1982 r. został aresztowany pod zarzutem druku i kolportażu ulotek, przebywał w Areszcie Śledczym i w Zakładzie Karnym w Piotrkowie Trybunalskim. Wyrokiem z 28 maja 1982 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na 2 lata więzienia. W wyniku rewizji Sąd Najwyższy 12 stycznia 1983 r. zawiesił karę na 4 lata, a wyrokiem z 27 maja 1993 r. orzekł o uniewinnieniu. W okresie 1980-1989 organizował msze za Ojczyznę, był sygnatariuszem i uczestnikiem Porozumienia na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” (od czerwca 1989 r.), współorganizował i przewodniczył Niezależnemu Ruchowi Obywatelskiemu
w Tomaszowie Mazowieckim (1989-1990). W latach 1982-1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Powielacz” i kwestionariuszy ewidencyjnych o kryptonimach „Felczer”
i „Wąsacz”.
2. **Jacek** **Bartyzel** działalność w opozycji demokratycznej rozpoczął w 1975 r., był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1979 r. zaangażował się w tworzenie Ruchu Młodej Polski, został jednym z liderów tej organizacji i współredaktorem programowego pisma „Bratniak”. W ramach działalności „antysocjalistycznej” prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw, takich jak: „Opinia”, „Głos”, „Droga”, „Ruch Związkowy”, „Biuletyn Informacyjny”, zajmował się rozpowszechnianiem ulotek oraz organizowaniem akcji protestacyjnych i uroczystości rocznicowych. Uczestniczył
w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i był jednym
z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości. 13 grudnia 1981 r. został internowany, do 3 grudnia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania współredagował pisma podziemne „Polityka Polska” (1983-1989) i „Prześwit” (1987-1989). Był członkiem Klubu Myśli Politycznej Dziekania (1988-1989); współtworzył w Łodzi Klub Inteligencji Katolickiej (1988-1995 wiceprezes) i Klub Konserwatywny (od kwietnia 1989 r. prezes). Podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Reżyser”, prowadzonej w latach 1977-1989.
3. **Ewa Jadwiga** **Błaszczyk** utrzymywała kontakty z łódzkimi przedstawicielami Komitetu Obrony Robotników. Przechowywała i kolportowała pisma: „Puls”, „Robotnik”, „Solidarność z Gdańskiem” i wydawnictwa Instytutu Literackiego
w Paryżu. Była członkiem NSZZ „Solidarność” w Instytucie Techniki Cieplnej
w Łodzi. Brała udział w akcjach ulotkowych, w stanie wojennym współorganizowała mieszkania dla ukrywających się i wsparcie finansowe dla osób związanych z NSZZ „Solidarność”. 20 lutego 1982 r. została zatrzymana pod zarzutem rozpowszechniania w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 20 lutego 1982 r. nielegalnego biuletynu „Solidarność Walcząca”. Wyrokiem z 13 maja 1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności
w zawieszeniu na 3 lata i 20 tys. zł grzywny. W tym samym dniu opuściła Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie.
4. **Włodzimierz Ireneusz Bogucki** w działalność związkową zaangażował się we wrześniu 1980 r. w Widzewskich Zakładach Maszyn Włókienniczych „Wifama”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Organizował akcje ulotkowe, nielegalny kolportaż oraz spotkania działaczy związkowych z Gdańska i KSS KOR z załogą „Wifamy”. W 1981 r. został członkiem Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego wybrano go do składu Komisji Krajowej „S”. Od stycznia 1982 r. przygotowywał teksty
do pisma „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”, 20 kwietnia został członkiem Tajnego Tymczasowego Zarządu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Od 8 maja do 12 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. W latach 1980-1985 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Pupil”.
5. **Antoni Boruch** we wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu, był członkiem Komitetu Założycielskiego i Prezydium Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział
w strajku w „Borucie” (14 grudnia 1981 r.), następnie współorganizował podziemne struktury Związku na terenie Zgierza, kolportował nielegalne publikacje, m.in. „Wolną Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, „Tygodnik Mazowsze” i „Solidarność Walczącą”. Prowadzona przez niego działalność opozycyjna obejmowała również udział w akcjach ulotkowych i malowania haseł na murach, zbieranie składek
na pomoc represjonowanym, współtworzenie biblioteki wydawnictw podziemnych
w Zgierzu. 3 maja 1982 r. Antoni Boruch uczestniczył w demonstracji, 9 maja został zatrzymany i do 23 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia
w Łowiczu. 1 stycznia 1983 r. otrzymał wypowiedzenie z pracy w ZPB „Boruta”.
W 1988 r. podziemna Komisja Lokalna „S” w Zgierzu oddelegowała go
do współpracy z łódzkim Zarządem Regionalnym „S”. W latach 1982-1985 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Laborant”.
6. **Mirosław Borusiewicz** w listopadzie 1980 r. brał udział w ogólnopolskim strajku solidarnościowym pracowników oświaty, służby zdrowia i kultury w Gdańsku, przewodnicząc rozmowom strajkowego komitetu pracowników kultury z komisją rządową. W miejscu pracy – Muzeum Historii Miasta Łodzi pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. 14 grudnia 1981 r. kierował strajkiem w Muzeum. Od początku stanu wojennego kolportował książki i czasopisma niezależne, publikował w „Prześwicie". W 1983 r. jako inicjator petycji przeciwko aresztowaniu czołowych działaczy zdelegalizowanej „S” został prewencyjnie zatrzymany. Brał udział w zbieraniu składek oraz rozdzielaniu pomocy finansowej i darów rzeczowych dla represjonowanych. W latach 1983-1987 wykorzystywał wycieczki organizowane przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki do kolportowania wydawnictw bezdebitowych na terenie całego kraju. Podlegał inwigilacji ze strony SB od 1983 r. do 1988 r. w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Domino”.
7. **Władysław Brylik** w pierwszej połowie lat 80. był zaangażowany w działalność opozycyjną na terenie Radomska. W 1980 r. organizował i uczestniczył w protestach na terenie Zakładów Przemysłowych „Komuna Paryska”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowej Komisji NSZZ „Solidarność”. Brał udział
w kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz w zbiórkach pieniędzy przeznaczonych na działalność organizacji podziemnych. W 1981 r. został przeniesiony na mniej płatne stanowisko, a w 1983 r. dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Problemy
z podjęciem nowego zatrudnienia doprowadziły do pogorszenia jego stanu zdrowia,
co w efekcie spowodowało skierowanie na rentę inwalidzką.
8. **Stanisław Zygmunt Ciupa** od 1979 r. sympatyzował z Konfederacją Polski Niepodległej. W 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w  Fabryce Maszyn „Radomsko” i uczestniczył w akcjach strajkowych odbywających się
w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórki pieniężne na rzecz rodzin osób internowanych oraz kolportował nielegalną prasę i ulotki. Dystrybucję wydawnictw bezdebitowych prowadził do czerwca 1989 r. Był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii św. Lamberta w Radomsku, gdzie współorganizował msze za Ojczyznę. W latach 1982-1989 działał w poziemnych strukturach „Solidarności” oraz brał udział w protestach
i akcjach plakatowania. Prezentowaną postawą i  poglądami naraził się na szykany
w miejscu pracy: pomijanie przy awansach, brak podwyżek i nagród, karanie naganami i upomnieniami.
9. **Marek Jarosław** **Cypryk** wspierał działania Komitetu Obrony Robotników, publikował teksty w paryskim piśmie „Kontakt”, był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Od listopada 1980 r. do grudnia 1981 r. redagował periodyk „Poglądy” – dwutygodnik solidarnościowego środowiska naukowego (łącznie wydano 16 numerów). Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw (prasa, literatura, ulotki), brał udział w manifestacjach, uczestniczył w druku pisma „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”. W latach 1982-1986 uniemożliwiano mu wyjazdy na zagraniczne staże naukowe, hamując tym samym rozwój kariery,
a w 1986 r. wniesiono zastrzeżenie na wyjazdy za granicę na okres dwóch lat. Podlegał inwigilacji ze strony SB w latach 1982-1987 w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Doktor”.
10. **Elżbieta Jolanta Doncbach** w marcu 1968 r. uczestniczyła w wiecu studenckim przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W 1969 r. wspólnie z kolegami wydawała pismo literackie „Prowokacje”. W latach 1975-1977 sygnowała petycje
w sprawie uwolnienia braci Kowalczyków, przeciwko planowanym zmianom
w Konstytucji PRL oraz list studentów do Sejmu PRL w obronie represjonowanych robotników Radomia, Ursusa i Łodzi. W 1978 r. podjęła pracę jako kurator Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, została zwolniona i do 1991 r. pozostawała bez stałego zatrudnienia. Od 1977 r. kolportowała wydawnictwa niezależne, udostępniała mieszkanie na magazyn bezdebitów, współpracowała z KOR, KSS KOR i jego Biurem Interwencyjnym, współredagowała komunikaty do prasy podziemnej, uczestniczyła w spotkaniach Niezależnego Klubu Dyskusyjnego, dostarczała Amnesty International informacje o sytuacji w więzieniach PRL i stosowanych tam represjach, organizowała pomoc szykanowanym za udział w akcjach strajkowych, udostępniała mieszkanie na wykłady tzw. latającego uniwersytetu, Towarzystwa Kursów Naukowych i na posiedzenia redakcji „Biuletynu Łódzkiego”, współpracowała
z Ośrodkiem Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom przy kościele
oo. jezuitów w Łodzi. W latach 1977-1982 podlegała inwigilacji ze strony SB
w ramach kwestionariusza ewidencyjnego i sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Śnieżka”.
11. **Krzysztof** **Frątczak** w sierpniu 1980 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. organizował konspiracyjne struktury związkowe w zajezdni Nowe Sady oraz hurtowy kolportaż wydawnictw podziemnych w MPK i w kilku innych łódzkich zakładach pracy. Od 1985 r. koordynował prace Tajnej Komisji Zakładowej w MPK, kierował wydawnictwem „Pantograf”, był współautorem i wydawcą broszury „Wspomnienie tamtych dni” (1986). W latach 1987-1990 wydawał pismo zakładowe „Między Przystankami”.
Od 1986 r. do 1989 r. był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
W 1989 r. zainicjował powstanie struktur poziomych „S” w regionie łódzkim. Od 1987 r. do 1989 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Fibra” i „Przystanek”.
12. **Zbigniew Andrzej Głuszczak** we wrześniu 1980 r., będąc pracownikiem naukowym Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Prowadził działalność fotoreporterską, dokumentując strajki studentów łódzkich (w styczniu, lutym i grudniu 1981 r.) oraz demonstracje uliczne (1982-1983). Od grudnia 1981 r. do 1989 r. był członkiem podziemnej Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej „S” UŁ, w ramach której współorganizował związkową akcję socjalną (wypłacanie zasiłków i zapomóg, organizowanie wczasów) dla członków uniwersyteckiej „S” i ich rodzin. W latach 1982-1984 pracował w zespole redakcyjnym „Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego”, prowadził szkolenia z sitodruku dla osób związanych z KPN, projektował oraz drukował plakaty i ulotki. W okresie 1982-1989 organizował na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ kolportaż m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Uniwersytetu Łódzkiego” i „Prześwitu”. Był kilkakrotnie przesłuchiwany, w 1988 r. unieważniono jego paszporty. W latach 1984-1988 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Bliźniak”.
13. **Paweł Tomasz Gniazdowski** od lutego 1981 r. był przewodniczącym Uczelnianego Komitetu Strajkowego na Uniwersytecie Łódzkim, aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kolporterem nielegalnych wydawnictw, organizatorem demonstracji oraz akcji plakatowych w stanie wojennym. Wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach czołowych działaczy opozycyjnych wywodzących się z łódzkiego NZS, po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty
z  ukrywającym się przewodniczącym NZS UŁ, kolportował pismo Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Jesteśmy”. W listopadzie 1982 r. uczestniczył w przygotowaniu petycji do rektora UŁ w sprawie zniesienia egzaminów z przedmiotów politycznych. 29 kwietnia 1983 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin w związku z obawą wywołania zamieszek podczas obchodów pierwszomajowych. Działania operacyjne podjęte przez SB w 1985 r. uniemożliwiły jego zatrudnienie w Studium Języków Obcych UŁ. Do 1989 r. działał
w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele oo. jezuitów i został pierwszym jego przewodniczącym. Wspomagał również Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł”, współredagując wydawane przez niego czasopismo „Exodus”.
14. **Stanisław Sławomir Grabowski** był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, uczestnikiem i współorganizatorem strajków na uczelni. Na przełomie stycznia i lutego 1981 r. został zatrzymany w Łowiczu przez SB w czasie powrotu
z wiecu na terenie Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie studenci podjęli strajk solidarnościowy ze strajkującymi studentami z Łodzi. 13 grudnia 1981 r. brał udział
w ewakuacji drukarni wydawnictwa Paragraf, mieszczącej się w siedzibie Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Łodzi. Od 1981 r. do 1984 r. Stanisław Grabowski zajmował się kolportowaniem prasy podziemnej, m.in. „Tygodnika Mazowsze” i „Tygodnika Wojennego”, które następnie przewoził z Łodzi
do Wysokiego Mazowieckiego.
15. **Marian Jan Grochowski** w działalność związkową zaangażował się w sierpniu
1980 r. Był jednym z inicjatorów powstania i członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach. Wszedł w skład Zarządu Oddziału „S” tamże oraz Zarządu Regionu Mazowsze, gdzie zajmował się sprowadzaniem i dystrybucją wydawnictw „Solidarności”. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 13 grudnia 1981 r. został internowany, do 12 lutego 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu.
W latach 1981-1987 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Palacz”. Od 1981 r. do 1983 r. był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych w związku z obawą prowadzenia działalności skierowanej przeciwko PRL.
16. **Maria Jadwiga Jaszczak** w latach 1985-1990 należała do Konfederacji Polski Niepodległej w Łodzi. W okresie 1985-1986 współpracowała z grupą Aleksandry Kozłowskiej-Więckiewicz, reprezentującej Centralne Kierownictwo Akcji Bieżącej KPN. W latach 1985-1989 zajmowała się przekazywaniem do dalszego kolportażu podziemnych czasopism oraz rozpowszechnianiem nielegalnych gazetek, książek
i znaczków poczty KPN. Od 1987 r. do 1989 r. udostępniała swoje mieszkanie przy
ul. Nowotki w Łodzi na drukarnię dla podziemnych struktur KPN, w której wykonywała prace introligatorskie i prowadziła punkt kolportażowy.
17. **Jan Jędrzejczak** był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Strykowie, gdzie
w październiku 1981 r. został przewodniczącym Komisji Lokalnej NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (ulotek, prasy podziemnej) na terenie Strykowa
i Bratoszewic oraz w pociągach relacji Łódź-Łowicz. Ponadto wspierał finansowo rodziny osób internowanych poprzez organizowanie zbiórek pieniężnych na ten cel
w strykowskich zakładach pracy.
18. **Janina** **Juraszewska** od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” w Łodzi, gdzie od stycznia 1981 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej. 14 grudnia 1981 r. weszła w skład komitetu strajkowego w miejscu pracy, została aresztowana, a następnie – wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z 8 stycznia 1982 r. – skazana na 1 rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji wniesionej przez prokuratora i obrońców Sąd Najwyższy 11 czerwca 1982 r. zmienił zaskarżony wyrok i złagodził wymierzoną karę do 1 roku pozbawienia wolności. Była więziona w Łodzi i Bydgoszczy-Fordonie do 21 września 1982 r., tj. do chwili warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Ze względu na prowadzoną działalność podlegała inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Teofilów”, prowadzonej od grudnia 1981 r. do czerwca 1982 r.
19. **Rafał Wojciech** **Kasprzyk** był działaczem NSZZ „Solidarność”, współorganizatorem strajku okupacyjnego na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 14-15 grudnia 1981 r. Został internowany 28 stycznia 1982 r.
i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Po zwolnieniu z internowania (23 lipca 1982 r.) prowadził aktywną działalność, m.in. w ramach Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” i Regionalnej Komisji Wykonawczej „S” w Łodzi. Zajmował się redakcją artykułów, kolportażem nielegalnych wydawnictw, prowadził prelekcje, organizował spotkania działaczy podziemia. W styczniu i lutym 1989 r. był doradcą komitetu strajkowego w Zakładach Tkanin Technicznych w Pabianicach i w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. W latach 1981-1990 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia/kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Przyjaciel”, a także sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Heca”.
20. **Piotr Stefan** **Kociołek** jesienią 1980 r. współtworzył Niezależne Zrzeszenie Studentów na łódzkich uczelniach, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NZS
i przewodniczącego Komitetu Gotowości Strajkowej na Politechnice Łódzkiej. Podczas strajku studentów w 1981 r. stanął na czele Komitetu Strajkowego PŁ
i wszedł w skład Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, prowadzącej negocjacje ze stroną rządową zakończone podpisaniem Porozumienia Łódzkiego
i rejestracją NZS. Brał udział w druku i kolportażu ulotek oraz wydawnictw niezależnych, m.in. sygnowanych przez „Komitet Samoobrony Młodych”. Do 1984 r. był zaangażowany w działalność samorządu studenckiego PŁ. W związku
z podejrzeniem wywołania zamieszek podczas obchodów organizowanych 1 maja 1983 r., został zatrzymany prewencyjnie na 48 godzin. Działał w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” przy łódzkiej katedrze. W latach 1982-1985 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Rodzinka”.
21. **Jacek Tadeusz** **Kozieł** aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów
na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Studenckim Komitecie Obrony Więzionych
za Przekonania, był współzałożycielem Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Łodzi i Klubu Myśli Katolickiej na UŁ. W listopadzie 1988 r. przystąpił do inicjatorów odbudowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi w postaci Okręgowego Komitetu Robotniczego,
któremu w późniejszym okresie przewodniczył. Zajmował się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, m.in. pisma łódzkiej organizacji PPS „Robotnik” (był redaktorem naczelnym), współorganizował posiedzenia i uczestniczył w zjazdach krajowych członków PPS. Jacek Kozieł w latach 80. podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach: „Loża”, „Myśliciele”, „Robotnik”
i „Karierowicze”.
22. **Jerzy Janusz Kropiwnicki** działalność w „Solidarności” rozpoczął we wrześniu
1980 r., był m.in. członkiem Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej, wiceprzewodniczącym ZR, delegatem na I KZD i członkiem Komisji Krajowej. W lipcu 1981 r. zaangażował się w organizację marszu głodowego w Łodzi. 13 grudnia 1981 r. w siedzibie ZR wszczął akcję protestacyjną, nawoływał do rozpoczęcia strajku generalnego i został aresztowany. Sąd Wojewódzki w Łodzi wyrokiem z 30 grudnia 1981 r. skazał go na 4,5 roku więzienia, a Sąd Najwyższy w wyniku rewizji nadzwyczajnej podwyższył karę do 6 lat pozbawienia wolności. Do 24 lipca 1984 r. był osadzony w zakładach karnych, m.in. w Hrubieszowie i Barczewie. Od 1985 r. kierował pracą Rady Programowej Duszpasterstwa Ludzi Pracy, wygłaszał prelekcje w łódzkich kościołach, brał udział w mszach za Ojczyznę, podejmował próby reaktywowania „S”, prowadzące m.in. do wznowienia działalności Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej (1986), powstania Grupy Roboczej Komisji Krajowej (1987), powołania tajnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej (1988). Po opuszczeniu więzienia na kilka lat został pozbawiony możliwości powrotu do pracy
na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1980-1990 podlegał inwigilacji ze strony SB,
w tym w ramach spraw operacyjnego rozpracowania o kryptonimach: „Kropidło”, „Kropidło II”, „Ambasador”.
23. **Wiktor Zbigniew** **Kubisiak** był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, gdzie 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w akcji protestacyjnej, w trakcie której kolportował ulotki. W latach 1982-1987 należał do trzyosobowej struktury podziemnej, zajmującej się drukiem „Wolnej Solidarności” – pisma wydawanego przez Tajną Komisję Zakładową we współpracy z Regionalną Komisją Wykonawczą „S” Ziemi Łódzkiej. Łącznie ukazało się ok. 40 numerów w nakładzie 3,2–3,5 tys. egzemplarzy. Brał udział w akcjach plakatowych i ulotkowych, zbieraniu składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym w regionie łódzkim oraz kolportował wydawnictwa bezdebitowe na terenie Pabianic.
24. **Kazimierz Stanisław Kuląg** w latach 1981-1989 był członkiem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” i współorganizatorem protestów pracowniczych w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie Mazowieckim. W tym okresie kolportował ulotki o treściach „antysocjalistycznych” i wydawnictwa niezależne,
a także organizował zbiórki pieniężne na rzecz osób represjonowanych. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.
25. **Bogdan Tadeusz** **Lubera** w latach 1978-1980 współpracował z KSS KOR, drukował
i prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych: MOWY, Spotkań, NOWej.
Od grudnia 1981 r. współpracował z podziemnym pismem „Solidarność Walcząca”, od 1982 r. – z redakcją „Biuletynu Łódzkiego”. W połowie 1982 r. wznowił działalność drukarską. Organizował akcje ulotkowe (m.in. rozrzucanie ulotek
z dachów) i lokale dla osób ukrywających się, był wielokrotnie zatrzymywany
i przesłuchiwany. W latach 1982-1987 należał do tzw. Grupy Mirosława Michałowskiego, tworzył teksty do prasy podziemnej na temat aktualnej sytuacji
w kraju. W maju 1989 r. został przewodniczącym Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS. W latach 1982-1984 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Libero”.
26. **Sławomir Łuczyński** - rysownik karykaturzysta, ilustrator, w latach 1982-1983 współtworzył w Pabianicach niezależne wydawnictwo „Pro Patria”, wydające podziemne pisma, stemple, ulotki, plakaty, okładki kaset magnetofonowych
i broszury, do których opracowywał rysunki i linoryty wykonywane na matrycach białkowych. W 1982 r. współorganizował i uczestniczył w akcjach ulotkowych w tramwajach na trasie Pabianice-Łódź i pociągach relacji Sieradz-Łowicz, niszczeniu plakatów WRON oraz akcji umieszczenia na cmentarzu w Pabianicach flagi „S”
i tabliczki upamiętniającej ofiary stanu wojennego. Tworzone przez niego grafiki
i linoryty były wykorzystywane jako plakaty i okładki wydawnictw niezależnych,
a rysunki satyryczne publikowano w gazetach drugiego obiegu, m.in. w podziemnych pismach: „Kurs” i „Solidarność Walcząca”.
27. **Janusz Sławomir** **Michaluk** był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. Organizował strajki studenckie, drukował nielegalne wydawnictwa „antysocjalistyczne”, a także rozpowszechniał na wydziałach UŁ ulotki wzywające studentów do akcji protestacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w konspiracyjnych strukturach NZS. 11 maja 1982 r. został internowany, do 10 grudnia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu
i Kwidzynie. W latach 1982 -1985 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Desperaci”, prowadzonej wobec grupy działaczy NZS UŁ, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego włączyli się
w działalność opozycyjną.
28. **Stefan Konstanty** **Niesiołowski** w 1965 r. był współzałożycielem konspiracyjnej organizacji niepodległościowej „Ruch” i jednym z twórców jej deklaracji programowej. 20 czerwca 1970 r. został aresztowany i oskarżony o przygotowania do obalenia przemocą ustroju PRL. Wyrokiem z 23 października 1971 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał go na karę 7 lat więzienia, którą odbywał
w więzieniu w Barczewie do czasu zwolnienia na mocy amnestii we wrześniu 1974 r. Od 1977 r. działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, od września 1980 r. - w NSZZ „Solidarność” (członek KZ na Uniwersytecie Łódzkim, przewodniczący Komisji Uczelnianej, delegat na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR). Był współzałożycielem, autorem i redaktorem pisma związkowego „Solidarność Ziemi Łódzkiej”. 13 grudnia 1981 r. został internowany, do 26 listopada 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Jaworzu i Darłówku. Prowadził wykłady i prelekcje w kościołach, kolportował nielegalne wydawnictwa, publikował w pismach podziemnych: „Opinia”, „Antyk”, „Kurs”, „Biuletyn Uniwersytetu Łódzkiego”, „Prześwit”, „Tygodnik Mazowsze”.
29. **Stanisław Nowak** był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Radomsku z siedzibą w Strzałkowie. W latach 1982-1989 zajmował się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw prasowych na terenie Radomska i  gmin ościennych. Brał czynny udział w akcjach plakatowania
i malowania haseł antyrządowych w Radomsku oraz w protestach i manifestacjach ulicznych organizowanych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” i wspierał osoby internowane.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był szykanowany w miejscu pracy, przesłuchiwany i zastraszany, a w jego mieszkaniu dokonywano rewizji.
30. **Leszek Zbigniew** **Owczarek** współorganizował Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Łódzkim, któremu przewodniczył od października 1981 r.
Po wprowadzeniu stanu wojennego stanął na czele strajku studentów na Wydziale Prawa i Administracji, a po jego pacyfikacji pozostawał w ukryciu do 5 sierpnia 1982 r. W tym czasie zaangażował się w tworzenie konspiracyjnych struktur NZS i NSZZ „Solidarność”, należał do podziemnej MKK Ziemi Łódzkiej, współorganizował nielegalną działalność wydawniczą, był członkiem redakcji miesięcznika „Jesteśmy”. W ramach represji został relegowany z uczelni i powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce specjalnej w Węgorzewie, skąd zbiegł 8 stycznia
1983 r. Z powodu trwałego uchylania się od służby wojskowej Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie 17 listopada 1983 r. skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą 18 kwietnia 1984 r. Sąd Najwyższy podwyższył do lat 2. W Areszcie Śledczym w Łodzi był osadzony od 15 marca 1984 r. do 2 sierpnia 1984 r. W latach 1984-1989 miał problemy z podjęciem zatrudnienia, a władze oświatowe uniemożliwiły mu powrót na studia. Od 1981 r. do 1984 r. podlegał inwigilacji
ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Heca”
i WSW w ramach sprawy operacyjnego poszukiwania kryptonim „Student”.
31. **Józef Tadeusz** **Robakowski** - twórca niezależnych działań artystycznych: filmów, rysunków i instalacji. W 1980 r. był inicjatorem zmiany władz uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W 1983 r. współorganizował, odbywające się w warunkach konspiracji, przeglądy polskiego kina niezależnego „Nieme kino” w pomieszczeniach grupy artystycznej Łódź Kaliska. Był zaangażowany w drukowanie wydawnictw bezdebitowych. W latach 1983-1986 uniemożliwiono mu wyjazdy za granicę PRL, pozbawiając go tym samym szansy na współpracę z ośrodkami sztuki innych krajów i zagraniczne stypendia. Józefa Robakowskiego wielokrotnie wzywano i przesłuchiwano, należące do niego mieszkanie podlegało rewizjom, a korespondencja - cenzurze. W prasie (m.in.
w „Kinie”) ukazywały się na jego temat oszczercze artykuły, w tym sugerujące kolaborację. W latach 1981-1988 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Senator” i sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Video”.
32. **Piotr Janusz** **Rybicki** będąc studentem Politechniki Łódzkiej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Udzielał pomocy grupom „antysocjalistycznym” poprzez pośredniczenie (w trakcie wyjazdów zagranicznych) w kontaktach z przedstawicielami redakcji polonijnego pisma „Pomost” ukazującego się w USA. 9 kwietnia 1982 r. został zatrzymany w trakcie kolportowania ulotek wydanych przez NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego. Prokuratura Wojskowa nie dopatrzyła się cech przestępstwa w powyższej sprawie
i zaleciła ukaranie Piotra Rybickiego przez kolegium ds. wykroczeń. W okresie 15 kwietnia-27 lipca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu,
a następnie objęty dozorem MO. W latach 1982-1984 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Płotka”.
33. **Teresa** **Skobel** przed wprowadzeniem stanu wojennego pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Anilana” w Łodzi. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuowała działalność opozycyjną, inicjując akcje protestacyjne na terenie zakładu pracy oraz kolportując niezależne wydawnictwa. 13 maja 1982 r. została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, skąd zwolniono ją 27 czerwca 1982 r. W latach 1982-1984 podlegała kontroli operacyjnej ze strony Służby Bezpieczeństwa w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Dewotka”.
34. **Bogusław Józef** **Święcicki** w okresie wrzesień-październik 1980 r. był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego i Komitetu Gotowości Strajkowej, a od 1981 r. przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Łódzkiej, gdzie współtworzył i wydawał niezależny biuletyn „Jeż”. Brał udział w przygotowaniu akcji protestacyjnych, m.in. strajków studentów łódzkich uczelni w styczniu i lutym 1981 r. Uczestniczył w delegacjach Między­uczelnianego Komitetu Porozumiewawczego mających na celu przedstawienie studentom z innych miast postulatów strajkowych. Był delegatem NZS PŁ na I zjazd krajowy zrzeszenia, współorganizował bibliotekę i kiermasz niezależnych wydawnictw na PŁ oraz wystawę fotograficzną ze strajku łódzkich uczelni w styczniu i lutym 1981 r. Zaangażował się w działalność Ośrodka Pomocy Uwięzionym, Internowanym i ich Rodzinom, a następnie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele
oo. jezuitów w Łodzi.
35. **Konrad Witold Tatarowski** od marca 1976 r. był sygnatariuszem wielu petycji protestacyjnych, zajmował się redakcją i kolportażem wydawnictw bezdebitowych,
w latach 1976-1981 współpracował z KOR i KSS KOR, brał udział w spotkaniach środowisk opozycyjnych, negatywnie ustosunkowanych do władz państwowych
i sytuacji politycznej kraju, prowadził punkt konsultacyjny dla represjonowanych robotników (1976-1977), zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych, w tym „Pulsu” i „Zapisu” (1977-1981). Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, wchodził w skład KZ. W stanie wojennym został internowany, od 13 grudnia 1981 r. do 12 października 1982 r. był osadzony w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. W latach 1976-1983 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Radek”. Od 1984 r. do 1994 r. był redaktorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium. Publikował w czasopismach emigracyjnych, m.in. „Kulturze” i „Zeszytach Literackich”.
36. **Marek Andrzej** **Tuchowski** w latach 1978-1980 był zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw niezależnych. We wrześniu 1980 r. brał udział w organizowaniu strajku w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Tomtex” w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie od 1984 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Z powodu działalności opozycyjnej prowadzonej po 13 grudnia 1981 r., polegającej m.in. na: kolportażu druków bezdebitowych, organizowaniu zbiórek pieniężnych na rzecz osób internowanych, bojkocie wyborów oraz noszeniu emblematów „S”. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, a w jego domu dokonywano przeszukań.
37. **Wojciech Krzysztof Walczak** był aktywnym działaczem NZS UŁ (przewodniczący Uczelnianego Komitetu Założycielskiego), przewodniczącym Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej, uczestnikiem rozmów z komisją rządową, sygnatariuszem Porozumienia Łódzkiego, członkiem Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W kwietniu 1981 r. podczas I krajowego zjazdu zrzeszenia w Krakowie został wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Współpracował z ROPCiO, organizował na terenie Łodzi strajki studenckie, akcje protestacyjne, kolportaż literatury bezdebitowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał się do 8 lutego 1982 r., kiedy został internowany. Był osadzony w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu i Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania (6 grudnia 1982 r.) organizował spotkania byłych działaczy NZS, aktywnie uczestniczył w przygotowaniach wyborów do Samorządu Studenckiego UŁ (1983), zaangażował się w działalność Duszpasterstwa Akademickiego „Węzeł”. W 1984 r. współtworzył audycję radiową studenckiego radia „Żak” dotyczącą strajków studenckich w 1981 r. W latach 1979-1983 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Licealista”.
38. **Andrzej Wilczkowski** - taternik i alpinista, publikował teksty m.in. w piśmie społeczno-kulturalnym „Zgrzyt” wydawanym przez NZS Politechniki Łódzkiej,
w czasie strajków studenckich uczestniczył w wiecach jako mówca i wystąpił
w obronie studentów z listem otwartym skierowanym do ministra Janusza Górskiego. W stanie wojennym współtworzył redakcję pisma „Prześwit” - organu Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S” (publikował pod pseudonimami Kt. Bernak i W. Szary) i współorganizował imprezy patriotyczne
w kościele oo. jezuitów. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki był jednym z autorów pisma protestacyjnego do premiera PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W latach 1976-1977 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Alpinista”.
39. **Agnieszka Krystyna** **Wojciechowska van Heukelom** jako uczennica liceum zaangażowała się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich oraz kolportaż ulotek (m.in. ROPCiO) i prasy bezdebitowej. W stanie wojennym zajmowała się drukiem wydawnictw podziemnych oraz wspierała osoby ukrywające się, będąc łącznikiem pomiędzy nimi i ich rodzinami, a także poprzez dostarczanie im żywności i środków czystości. W maju 1989 r. współorganizowała na terenie Łodzi manifestacje studenckie i strajk w sprawie zalegalizowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Była działaczką NZS UŁ oraz współpracowała z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. W latach 1989-1990 prowadziła sekretariat Komisji Uczelnianej NSZZ „S” Uniwersytetu Łódzkiego.
40. **Zbigniew Czesław Zdunowski** od 1978 r. jako student Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prowadził działalność opozycyjną w ramach ROPCiO, uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach tzw. Klubu Swobodnej Dyskusji i kolportował w środowisku akademickim wydawany przez ROPCiO niezależny periodyk pt. „Opinia”. Był członkiem założycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, działał w Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł”, współredagował pismo „Exodus”, brał udział w corocznych pielgrzymkach studenckich do Częstochowy, organizował spotkania
z przedstawicielami opozycji, kolportował ulotki, utrzymywał kontakty
ze Stowarzyszeniem PAX i Klubem Inteligencji Katolickiej. W latach 1978-1982 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Okularnik” i kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Exodus”.
41. **Zbigniew Zimoch** przewodniczył NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. Był internowany od 13 grudnia 1981 r. do 8 lutego 1982 r.
w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. W okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 13 grudnia 1982 r. został po raz drugi internowany za posiadanie literatury bezdebitowej, następnie podjął współpracę z  Międzyregionalną Komisją Koordynacyjną Kalisz-Konin-Sieradz, kolportował pismo „Nasza Solidarność”. 17 grudnia 1983 r. został aresztowany i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W areszcie był osadzony do 12 marca 1984 r. Podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Emigranci”.

*pośmiertnie*

1. **Aleksander** **Aniołczyk** w 1980 r. brał udział w tworzeniu NSZZ „Solidarność”
w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi, gdzie pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej. W 1981 r. został członkiem Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „S”
w Gdańsku. Od 13 grudnia 1981 r. do 16 października 1982 r. był internowany
w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. 29 kwietnia 1983 r. został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin w związku z obawą zakłócenia obchodów pierwszomajowych. Od marca 1988 r. był członkiem tajnej Regionalnej Komisji NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Od 1988 r. do 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. 11 września 1988 r. w kościele św. Teresy podpisał się pod przyjętym tam *Oświadczeniem o wznowieniu jawnej działalności ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność"*, zawierającym główne kierunki jego działań. W latach 80. podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach kwestionariuszy ewidencyjnych o kryptonimach: „Alex” i „Alek”.
2. **Władysław Wincenty** **Barański** w czasie okupacji był członkiem ZWZ i BCh, po wojnie wstąpił do ZMW PR „Wici” i należał do ZSL. Od 1978 r. działał w ROPCiO, uczestniczył w spotkaniach tzw. Klubu Swobodnej Dyskusji, pisał artykuły publikowane w prasie niezależnej (m.in. w „Solidarności z Gdańskiem” i „Biuletynie Łódzkim”), organizował prelekcje. Był współpracownikiem KSS KOR. Aktywnie działał w Społecznym Komitecie Pamięci Józefa Piłsudskiego (1981-1986), wydawał i kolportował bezdebitowe pismo „Zew” (1987), zainicjował powołanie
i przewodniczył Regionalnemu Komitetowi Obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski (1988). 13 grudnia 1981 r. został internowany, w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Darłówku przebywał do 19 maja 1982 r. W latach 1978-1989 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Fizyk”, od 1987 r. do 1989 r. był objęty zakazem wyjazdów
do wszystkich krajów świata.
3. **Małgorzata Maria Bartyzel** należała do inicjatorów powołania Ruchu Młodej Polski i weszła w skład Rady Programowej organizacji. W związku z prowadzoną działalnością w sierpniu 1980 r. została zatrzymana, a następnie była przetrzymywana
w areszcie domowym. W latach 1980-1981 pracowała  w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej oraz w redakcji „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, kierowała oddziałem Biura Informacji Prasowej „Solidarności” w Łodzi. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. była internowana w ośrodkach odosobnienia
w Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. Po zwolnieniu z internowania kontynuowała działalność opozycyjną, kierując podziemnym BIPS. Publikowała w niezależnych pismach: „Bratniak”, „Młoda Polska”, „Polityka Polska” i „Prześwit”. W latach 1984-1989 podlegała inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Reżyser”.
4. **Kazimierz Leszek Bednarski** był współzałożycielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Szlifierek „Ponar-Łódź”. W 1981 r. wszedł w skład Prezydium jako członek, a następnie wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego „S” Ziemi Łódzkiej. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów
w Gdańsku. 13 grudnia 1981 r. został internowany, do 30 marca 1982 r. przebywał
w ośrodkach odosobnienia Łęczycy i Łowiczu. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach łódzkiej „Solidarności”, m.in. współtworzył Tajny Tymczasowy Zarząd NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej i należał do władz Regionalnej Komisji „S”. Był wielokrotnie zatrzymywany prewencyjnie na 48 godzin, a w jego domu dokonywano przeszukań. Od stycznia 1981 r. do lipca 1986 r. podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Szlifierz”.
5. **Zygmunt** **Ciechański** był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrali Rybnej w Łodzi i delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka. Po 13 grudnia 1981 r. organizował pomoc dla studentów strajkujących na Wydziale Prawa i Administracji UŁ oraz internowanych i ich rodzin. W 1984 r. z jego inicjatywy utworzona została Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna (MKK), którą kierował do czerwca 1987 r. Współtworzył i wydawał podziemne pismo MKK „Gotowość *Solidarności*”, współorganizował sieć kolportażu oraz obchody rocznicowe AK i pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Przed wizytą papieża Jana Pawła II w Łodzi w 1987 r. należał do kierownictwa tzw. Służby Papieskiej, która miała na celu umożliwić grupom opozycyjnym wyjście na trasę przejazdu papieża z transparentami o treściach antyrządowych. Z tego powodu dokonano przeszukania mieszkania i samochodu oraz zatrzymania Zygmunta Ciechańskiego na okres 11-13 czerwca 1987 r. W latach 1984-1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Skrzynka” i był objęty zakazem wyjazdów zagranicznych (1984-1988).
6. **Leszek Jan** **Głogosz** 14 grudnia 1981 r. współorganizował strajk w Fabryce Maszyn
„Radomsko”. W latach 1981-1989 uczestniczył w akcjach ulotkowych i zbiórkach pieniężnych na rzecz osób represjonowanych na terenie Radomska, zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych, wspierał inicjatywy upamiętniania ważnych historycznych wydarzeń. W okresie od 1982 r. do 1989 r. był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, a w jego domu i miejscu pracy przeprowadzano rewizje. W związku
z prowadzoną działalnością opozycyjną stosowano wobec jego osoby próby zastraszenia i szykany w zakładzie pracy.
7. **Jerzy Kazimierz** **Łuczak** od października 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego/Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pabianickiej Fabryce Żarówek „Polam”. Po 13 grudnia 1981 r. organizował podziemne struktury związkowe w Pabianicach i kolportaż wydawnictw opozycyjnych w zakładzie pracy, inicjował akcje malowania, plakatowania i kolportowania ulotek. W latach 1982-1989 kolportował wydawnictwa podziemne, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, łódzką „Solidarność Walczącą”, „Wolną Solidarność”, „Biuletyn Łódzki”, przed wizytą papieża w Polsce rozpowszechniał znaczki okolicznościowe. 20 września 1983 r. ujawnił się w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Łodzi i przyznał do prowadzenia działalności „antysocjalistycznej”. Z obawy przed nawiązaniem kontaktów z działaczami emigracyjnych struktur „Solidarności” został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych (1983-1985,1987-1989). W latach 1983-1988 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Drukarnia”.
8. **Grzegorz Wincenty** **Palka** działalność w NSZZ „Solidarność” rozpoczął we wrześniu 1980 r., a jego mieszkanie stało się pierwszą siedzibą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” Ziemi Łódzkiej. W Związku pełnił znaczące funkcje: wiceprzewodniczącego Prezydium MKZ, przewodniczącego Komisji Zakładowej na Politechnice Łódzkiej, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej, członka Prezydium Komisji Krajowej (nadzorował zagadnienia dotyczące reformy gospodarczej i polityki ekonomicznej). W 1981 r. uczestniczył w I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Łódzka, zorganizował Krajową Konferencję Programową „S” w Łodzi i był delegatem na I KZD NSZZ „S” w Gdańsku. 13 grudnia 1981 r. został internowany, przebywał w ośrodkach odosobnienia w Strzebielinku
i Warszawie-Białołęce. 22 grudnia 1982 r. jako podejrzany o dążenie do „obalenia przemocą socjalistycznego ustroju i osłabienia mocy obronnej PRL” trafił do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, który opuścił 26 lipca 1984 r. na mocy amnestii.
Po powrocie do Łodzi kontynuował podziemną działalność związkową. Pozostawał
w opozycji do utworzonej w maju 1984 r. Regionalnej Komisji Wykonawczej, angażując się w prace Grupy Roboczej Komisji Krajowej. W październiku 1986 r. współuczestniczył we wznowieniu jawnej działalności Prezydium ZR Ziemi Łódzkiej, w 1988 r. był jednym z założycieli tajnej Regionalnej Komisji „Solidarności”.
W latach 1985-1990 podlegał inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Ameba”.
9. **Włodzimierz Szewczyk** do 13 grudnia 1981 r. był wiceprzewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej. W stanie wojennym kolportował wydawnictwa podziemne. W 1986 r. rozpoczął działalność opozycyjną
w ramach organizacji kościelnych i nawiązał kontakty z  przedstawicielami podziemnych struktur „Solidarności” z terenu Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi. Do 1989 r. angażował się w akcje o charakterze „antysocjalistycznym”, uczestniczył w mszach za Ojczyznę i  uroczystościach rocznicowych „Solidarności”. Jesienią 1988 r. wszedł w skład Tajnego Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim,
a od lipca 1989 r. Międzyzakładowego Komitetu NSZZ „S” tamże.
10. **Ryszard Feliks** **Wojciechowski** był kolporterem niezależnej prasy, utrzymywał kontakty z działaczami KSS KOR oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, współorganizował Komitet Założycielski „S” w Dyrekcji Budowy Szczerców w Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie, był członkiem MKZ Ziemi Łódzkiej, w maju 1981 r. został wybrany delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka. Jako wiceprzewodniczący Delegatury ZR Ziemia Łódzka
w Bełchatowie był zaangażowany w organizację akcji strajkowych. Po 13 grudnia
1981 r. nie zaprzestał prowadzenia działalności związkowej, wszedł w skład Tajnego Tymczasowego Zarządu „S”, gdzie powierzono mu sprawy organizacyjne, udzielanie pomocy dla represjonowanych i organizację manifestacji. 26 sierpnia 1982 r. podczas akcji protestacyjnej w Łodzi został zatrzymany i skazany przez kolegium
ds. wykroczeń na karę grzywny. W 1982 r. wspólnie z innymi przedstawicielami opozycji założył „Biuletyn Informacyjny Solidarność Region Ziemi Łódzkiej”, był jego wydawcą i drukarzem.