**Szanowni Państwo,**

Myślę, że nie będzie przesady w stwierdzeniu, że powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX wieku na świecie. „Solidarność” była owocem marzeń, cierpień i działań wielu Polaków. Polska „Solidarność” była w 1980 roku iskrą, która dała początek upadkowi sowieckiego imperium.

Przy powstaniu „Solidarności” podkreślenia wymaga nieocenione znaczenie Kościoła Katolickiego pod przywództwem prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz wielki pontyfikat Jana Pawła II, w tym jego pierwsza pielgrzymka do Polski w 1979 roku.

W sierpniu 1980 roku narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który stał się zaczynem budowy polskiej demokracji i państwa prawa. Polacy zawsze ponad wszystko cenili sobie wolność i niezależność, a w razie potrzeby stawali do walki w obronie tych szczytnych wartości.

Należy podkreślić, że „Solidarność” w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w naszym kraju. Okrągły jubileusz 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" staje się doskonałą sposobnością, aby docenić i wyróżnić osoby, które mają zasługi w działalności związkowej.

Jedną z nich jest pan **Marek Kamiński**, który tworzył zręby „Solidarności” w Regionie Przemyskim. Jego zasługą jest między innymi powstanie struktur związkowych w Spółdzielni Inwalidów „Praca” w Przemyślu, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był też członkiem Zarządu Regionu Południowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” i Delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu, a w okresie od 13 grudnia 1981 do 1983 roku był członkiem Komisji Koordynacyjnej Regionu Południowo – Wschodniego.

Pan Marek Kamiński był – i nadal jest – osobą niezwykle zaangażowaną w sprawy lokalnej społeczności. W przeszłości podejmował się wielu społecznych inicjatyw. Był organizatorem sieci drukarni i kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie byłego województwa przemyskiego.

Za działalność związkową był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. We wrześniu 1985 roku został aresztowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Jarosławiu i w Przemyślu. W grudniu 1985 roku został zwolniony warunkowo za poręczeniem zakładu pracy.

W latach 1988-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Regionu Ziemia Przemyska oraz członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W latach 1998-2002 był Radnym Województwa Podkarpackiego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Obecnie przebywa na emeryturze, ale nadal stale współpracuje z Regionem Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”.

Działalność pana Marka Kamińskiego na rzecz społeczności ziemi przemyskiej została doceniona, czego dowodem są honorowe wyróżnienia:

- Pierwsze z nich to Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” – odznakę tę Marek Kamiński otrzymał w 2009 za patriotyczną postawę, walkę o dobro człowieka oraz organizowanie „Solidarności”,

- Drugie odznaczenie to Zasłużony dla Miasta Przemyśla, przyznane w 2015 roku przez Prezydenta Miasta Przemyśla za szczególne zasługi dla miasta i jego mieszkańców oraz za kształtowanie pozytywnego wizerunku społeczności lokalnej.

**Szanowni Państwo,**

Kolejną osobą związaną z Ruchem Solidarnościowym od początku jego istnienia jest pan **Edward Mróz.** Urodził się on 13 grudnia 1941 roku w Rymanowie. Od 1959 roku pracował w Sanockiej Fabryce Autobusów „Polmo Autosan”. W roku 1980 został Przewodniczącym Komisji Wydziałowej, a następnie pełnił funkcję członka Prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusowej, a także członka Zarządu Regionu Podkarpackiego NSZZ „Solidarność”.

W grudniu 1981 roku był jednym z organizatorów i inspiratorów strajku w Sanockiej Fabryce Autobusów, za co został zwolniony. Do pracy przywrócono go dopiero po dziewięciu latach. Od 1982 roku w ramach współpracy z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” udzielał pomocy internowanym oraz związkowcom pozbawionym pracy, kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz uczestniczył w pracach Duszpasterstwa Rolników w Haczowie. W lipcu 1986 roku na ścianie frontowej Kościoła Przemienienia Pańskiego w Sanoku zamontował tablicę poświęconą dowódcom Armii Krajowej ufundowaną przez „Podziemie”. Został wówczas zatrzymany, przesłuchany i poddany rewizji.

Od lat 80-tych prowadzi jedyny w Polsce warsztat paradnych hełmów strażackich wzorowanych na hełmach z czasów zaborów i II RP. Paradne hełmy strażackie, znalazły uznanie wśród strażaków w całej Polsce jak i za granicą, dzięki czemu promują Województwo Podkarpackie. Hełm z Trześniowa znajduje się w Izbie Pamięci poświęconej poległym Strażakom i Funkcjonariuszom Policji 11 września 2001 roku w wyniku ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku – wręczony przez ówczesnego Marszałka Sejmu RP.

Pan Edward Mróz pełnił też funkcję Przewodniczącego Związku Emerytów
i Rencistów przy Zarządzie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Był zastępcą wójta Gminy Haczów, a także przez sześć kadencji radnym Gminy Haczów oraz ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Przez 24 lata pracował na rzecz społeczności Gminy Haczów.

O społecznej działalności pana Edwarda Mroza świadczą odznaczenia, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Wolności i Solidarności, Honorowa Odznaka „Semper Fidelis”, Medal z okazji 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych NSZZ „Solidarność”, czy Odznaka Honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

**Drodzy Państwo,**

W poczet Zasłużonych dla Województwa Podkarpackiego trafi dzisiaj również pan **Zbigniew Sieczkoś**, który – tak jak wcześniej wymienione osoby - z Ruchem Solidarnościowym związany od początku jego istnienia. W 1981 roku był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z inicjatorów powstania niejawnej struktury „S”- Regionalnej Komisji Wykonawczej, pracami której kierował w latach 1982-1989. Był też przedstawicielem Regionu w kontaktach ze środowiskami opozycji solidarnościowej w Polsce. Za działalność w podziemiu objęty został represjami. Do 1992 roku pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego „S”. Był także delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S", a w latach 1991-1992 członkiem Prezydium Komisji Krajowej Związku.

Pan Zbigniew Sieczkoś ma również bogate doświadczenie jako samorządowiec. W latach 1997-1998 był wojewodą rzeszowskim, a po reformie administracyjnej kraju w latach 1999-2001 wojewodą podkarpackim. W latach 2002-2006 został także radnym Województwa Podkarpackiego. Zawsze angażował się w pracę na rzecz Samorządu Województwa i mieszkańców Podkarpacia. W latach 2015-2019 był również członkiem Trybunału Stanu.

W latach 1988-1992 angażował się w działalność Diecezjalnej Rady Kultury przy Ordynariuszy Przemyskim Jego Ekscelencji ks. bp. Ignacym Tokarczuku. Za swoje dokonania został odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

**Szanowni Państwo,**

Na koniec chciałbym przybliżyć Państwu postać i dokonania **Stanisława Krupki**, któryurodził się i działał w Stalowej Woli i tam też, w swoim rodzinnym mieście, zmarł rok temu po długiej i ciężkiej chorobie. Swoje zawodowe życie związał przede wszystkim z Hutą Stalowa Wola, gdzie był współzałożycielem Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność" w Narzędziowni Huty Stalowa Wola, a także pierwszym przewodniczącym Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska" NSZZ.

Pan Krupka był także Członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność"
w Gdańsku oraz Delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Pełnił również funkcję przewodniczącego Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność"
w rozmowach z Międzyresortową Komisją Rządową i władzami województwa.

Za prowadzoną działalność związkową – tak jak wielu innych działaczy - był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Został internowany w stanie wojennym 13 grudnia 1981 roku. Był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu
koło Rzeszowa, w Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie. Zwolniony 7 grudnia 1982 roku, był jednym z najdłużej internowanych działaczy "Solidarności" w regionie.

Jako Przewodniczący Zarządu Regionu wspierał od 1981 roku inicjatywę Jego Ekscelencji ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego utworzenia filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Od 1990 roku był dyrektorem administracyjnym Filii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

Od początku swej bogatej i różnorodnej działalności społecznej związany był bardzo blisko z duszpasterstwem ludzi pracy przy obecnej bazylice p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Od 1996 roku zaangażowany był w działalność Akcji Katolickiej. Przez wiele kadencji był Prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej. Był również przewodniczącym Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Wieloletnia działalność śp. Pana Stanisława Krupki zarówno związkowa, patriotyczna jak i społeczna, uhonorowana została licznymi odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

Jubileusz, 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" staje się doskonałą sposobnością, aby docenić i wyróżnić osoby, które szczególnie angażowały się w działalność związkową. To ich starania, odwaga i zaangażowanie, zmieniły bieg historii w Polsce oraz w całej Europie Środkowo-Wschodniej, zburzyły jałtańskie ustalenia i przyniosły wreszcie tak oczekiwaną, prawdziwą wolność.