**Józef Stolarczyk i Grzegorz Baczkowski**

Konferencja „Pamięć wszystko obejmie. Losy brzeszczan podczas II wojny światowej”. Brzeszcze, 25 lutego 2020 r.

Józef Stolarczyk, Grzegorz Baczkowski. Wystąpienie: **„Jan Nosal – człowiek, który poświęcił życie Brzeszczom”.**

Poniższe streszczenie zostało opracowane przez pracownika Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej Piotra Hertiga.

*Treść wystąpienia*

 Wielu ludzi pytało kim był Jan Nosal. Choć jest patronem ulicy, niewiele o nim wiadomo. To wystąpienie nie będzie szczegółowo sięgać do okresu okupacji. Chodzi o to, by poznać Jana Nosala od momentu kiedy został brzeszczaninem, a został nim w roku 1920.

 Jan Nosal urodził się w roku 1883 w Woli Batorskiej (powiat bocheński)[[1]](#footnote-1), w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował w gospodarstwie rolnym. Obowiązkową służbę wojskową w armii Austro – Węgierskiej odbył w Wadowicach. Dzięki ukończonym kursom awansował do stopnia podoficerskiego.

 Po zakończeniu służby wojskowej, szukając zatrudnienia trafia na Morawy. Podejmuje pracę w kopalni węgla w Przywodziu. Spotyka tam wielu Polaków: osiadłych bądź podobnych jemu, szukających stałego zatrudnienia. Angażuje się w działalność związku zawodowego górników, krystalizują się jego socjalistyczne poglądy.

 Kiedy wybucha I wojna światowa zostaje zmobilizowany. Walczy na froncie wschodnim, odnosi rany, wraca do domu.

 W roku 1918, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, ponownie udaje się do Przywodzia. Tam działa na rzecz przyłączenia całego Śląska Cieszyńskiego do Polski. Ta aktywność sprawia, że zostaje wypędzony z Czechosłowacji (po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę a ówczesną Czechosłowację) i staje się uchodźcą. Trafia do Brzeszcz, podejmuje pracę w kopalni i tu sprowadza żonę.

 Szybko zostaje działaczem związkowym, ale także społecznym. Włącza się w działalność handlową.

 W tym czasie w brzeszczańskej kopalni pracuje wielu ludzi napływowych, w tym uchodźców ze Śląska Cieszyńskiego. Wiązało się to z koniecznością wybudowania mieszkań dla tych osób. Jan Nosal wychodzi z propozycją powołania instytucji, poprzez którą ten problem mógłby zostać rozwiązany. Sama instytucja powstaje dość szybko. Natomiast większą przeszkodą było uzyskanie gruntu potrzebnego do postawienia budynków. Sprawę pozytywnie rozwiązano w roku 1924 dzięki dopełnieniu formalności związanych z darowizną Karola Stefana Habsburga. W Przecieszynie powstaje około 80 domów górników, w tej jego części zwanej Parcele (pomiędzy dzisiejszymi ulicami Wyzwolenia, Graniczną, Sadową i Jodłową).

 W tym czasie jest też szefem związków zawodowych górników. Dla kopalni to trudny czas, związany z wojna celna z Niemcami. Jej efektem był spadek eksportu polskiego węgla, czyli ograniczenia wydobycia, szkodzące poziomowi zatrudnienia.

 Angażuje się też w zorganizowanie opieki zdrowotnej dla górników i szerzej, mieszkańców Brzeszcz. Inicjuje powstanie kasy chorych, między innymi dzięki jego staraniom powstaje w Brzeszczach jej siedziba. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym zarządu powiatowego kas chorych.

 W roku 1922 kandyduje do Sejmu z list PPS, bez powodzenia. Sztuka ta udaje mu się w roku 1928, jednak dwa lata później Sejm zostaje rozwiązany. Wraca do Brzeszcz, ale już nie do kopalni. Zostaje sekretarzem związku zawodowego górników.

W kwietniu 1939 roku zostaje wybrany burmistrzem Jaworzna, jako kandydat PPS. Funkcję tę pełni jeszcze w początkach okupacji niemieckiej. Z dniem 1 kwietnia 1940 roku okupant usuwa go z tego stanowiska, zastępując Niemcem, a Jan Nosal wraca do Brzeszcz. Podejmuje pracę jako stróż w przykopalnianej rowerowni. Praca ta była bardzo pomocna w działaniach konspiracyjnych, które Jan Nosal podejmuje niemal natychmiast po powrocie. Nawiązuje kontakt z Piotrem Chałoniem, razem odbudowują konspiracyjne struktury PPS i zaczynają pomagać więźniom KL Auschwitz. Według Edwarda Hałonia Jan Nosal koordynował te działania pomocowe: dostarczanie żywności i lekarstw, przerzucanie grypsów i listów, pomoc w ucieczkach. Potwierdzał to także Kazimierz Hałoń (syn Piotra, więzień KL Auschwitz osadzony pod nazwiskiem Wrona). Centrum pomocy więźniom była apteka w Brzeszczach, o czym mówią we wspomnieniach między innymi Motyka czy Mazur.

Innymi współpracownikami Jana Nosala byli: mieszkający w Jaworznie Franciszek Mazur i jego żona, a także lokalni konspiratorzy: Jedliński, Żmija czy oddział partyzancki „Sosienki” dowodzony przez Wawrzyczka.

W sierpniu 1943 roku zostaje aresztowany, wraz z nim żona Franciszka Mazura. Umiera w roku 1944.

Tagi: Józef Stolarczyk; Grzegorz Baczkowski; konferencja; „Pamięć wszystko obejmie”; losy brzeszczan; II wojna światowa; Brzeszcze; Jan Nosal; Piotr Hertig; Muzeum pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej; Wola Batorska, powiat bocheński; Austro – Węgry; Wadowice; Morawy; kopalnia węgla; Przywodzie; związek zawodowy górników; I wojna światowa, front wschodni; Polska; Śląsk Cieszyński; Czechosłowacja; Karol Stefan Habsburg; Przecieszyn; Parcele; wojna celna; Niemcy; kasy chorych; zarząd powiatowy; Sejm; PPS; burmistrz Jaworzna; konspiracja; Piotr Hałoń; pomoc więźniom; KL Auschwitz; Edward Hałoń; Kazimierz Hałoń; Wrona; apteka w Brzeszczach; Motyka; Franciszek Mazur; żona Franciszka Mazura; Jedliński; Żmija; oddział „Sosienki”; Wawrzyczek,; Muzeum Pamięci, MPMZO.

1. Obecnie Wola Batorska leży w powiecie wielickim (przyp. P.H.) [↑](#footnote-ref-1)